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N edžib

Saćirbey

Izuzetna nam je

KULTURNI
Pozorišna predstava

čast

što na Radio programu Glas Bosne i Hercegovine konačno možemo najaviti:

DOGAĐAJ

SEZONE U NEW YORKU

HAMDIBEG u izvođenju ansambla Narodnog pozorišta iz Tuzle bit će prikazana premijerno u New Yorku na adresi:
Board of Education of the City of New York

Long Island City High School
14-30 Broadway, L. I. C. N. Y. 11106 (718) 545-7095
William C. BasselI, Principal

u subotu, 6. februara 1999. godine sa početkom II 8 sati
ULAZ: $ 20
Autor teksta za predstavu Hamdibeg je Dr Haris Silajdžić, kopredsjedavajući u Vijeću Ministara Vlade Bosne i Hercegovine.
Ujedno, gospodin Silajdžić će biti prisutan na njujorškoj premijeri, a sat vremena prije početka predstave, u istim prostorijama će biti promovisana
njegova knjiga HAMDIBEG.
Nijaz Alispahić na&tupaju najpoznatija imena bosanskohercegovačkog glumišta,
filma i televizije:
Miralem Zubčević, Zaim Muzaferija i Selma Alispahić.

U predstavi koju je režirao Gradimir Gojer, a dramatizaciju

načinio

Ovo je prvo gostovanje jednog bosansko-hercegovačkog pozorišta u Americi.

Dođite

u uveličajte daljnju promociju BH kulture na ovom kontinentu. Budite dio historije koja se piše.
Radi velikog interesovanja molimo vas da karte obezbijedite putem rezervacije preko RG BiH na telefon: 718 777-7872

Dakle, u subotu 6. februara:

HAMDIBEG je u New Yorku!
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Odluka internacionalne lige
humanista
v

:.

poveljam~~~~~deureke
i
l
nčovjeku koji je do sada otkrio 112 q

,

H

u Unsko-sanskom
kantonu

,

AMOR MASOVIC
HUMANISTA

1111

Ganić

masovnih i 2.500 pojedinačnih ;: II
grobnica
::ii

Poziv
građanima

da
ukažu na
korupciju

Ponudio sam
kantonalnom tužiocu
Internacionalna liga humanista proglasit će': \1
i~ 1:
predsjednika Državne komisije za traženje nestalih : \
Džafiću na raspolaganje
::::
osoba Amora Mašovića za humanistu 1998. godine, .:::
Federalnu financijsku
i 1: kazao je na jučerašnjoj konferenciji za novinare u Tuzli .; i
i i1 sekretar Lige Zdravko Šurlan, javlja BHP pozivajući se ,: i policiju i Federalni MUP,
ii:i na Habenu. Priznanje Mašoviću uručit će u subotu u : :\ jer u ovim procesima dva
~ i: Bosanskom kulturnom centru u Tuzli predsjednik:: i\
puta treba izmjeriti da bi
\i:: Internacionalne lige humanista akademik Helmut:: i
i\ Moric. Po riječima sekretara Šurlana, povelja mira i : \i
čovjek bio siguran u ono
i1 ljubavi ide u prave ruke, jer je Mašović najzaslužnija ;' i
šIo radi, kaže Ganić

n

; osoba za otkrivanje istine o BiH - On je do sada otkrio :\ i\
': 112 masovnih i 2.500 pojedinačnih grobnica - pojasnio : \:
je Šurian.
:\ i
',o .:':.:.:.:.:.:.:•••:.:.:.:.:•••••• :•••:•••••••: •••••••:•••:••• :•••••••••: •••••••: ••':.:••• ,':.: ":::':'::':"':':':':': ••: ••••• :.....:.;.:.:::•••:.:.:•• ::.::.::.:.:::.:••::.:.:.:::.:.:.:::.:••:••:.:::.:••:•••••••::•••:~

Pregovori sa komandom NATO-a u
Vićenei

HOĆE LISE

INTENZIVIRA
TI
v
ZRAeNI PROMET SA
BiH?

U

CiljU pojačanja frekvencije zračnog prometa sa
BiH ovih su dana intenzivirani pregoovri
između komande NATO-a u Vićenci i
predstavnika Međuranorodnog aerodroma u Saraj evu
odnosno zainteresiranih aviokompanija. Kao što je
poznato, komanda NATO u Vićenci nadležna je za
sve letove u zračnom prostoru BiH. Odobrenje
intenziviranja prometa sa BiH koje bi ona izdala,
prema saznanjima "Dnevnog avaza", već na početku
prelaska na ljetni red letanja u putničkom bi
saobraćaju, uspostalvjajući vezu sa Sarajevom,
iskoristili mađarski avioprevoznik MALEV i češki
ČSA. Osim toga broj letova između Sarajeva i Beča
povećala bi "Austrian airlines". Letjelice ove
kompanije, doznajemo na Međunarodnom aerodromu
Sarajevo, u ljetnom redu letenja tri puta sedmično bi
noćivali u Sara' evu.

okom

dvodnevne posjete
i niza sastanaka,
potpredsjednik Federacije BiH
dr Ejup Ganić razgovarao je i sa
kantonalim javnim tužiocem Asimom
Džafićem o brobi protiv korupcije i
kriminala. Cilj akcije je, prema
Ganićevim riječima, eliminisanje
nepravde tamo gdje je ima, kako bi se
strana ulaganja povećala, a proces
privatizacije bio određen II korist BiH
na legalan način. - Ponudio sam
kantonalnom tužiocu Džafiću na
raspolaganje Federalnu financijsku
policiju i Federalni MUP, jer u ovim
procesima dva puta treba pogledati i
dva puta izmjeriti da bi čovjek bio
siguran u ono što radi - istakao je dr
Ganić. U borbi protiv korupcije i
kriminala u USK-u trebaju učestvovati
i građani, naglasio je dr Ganić, tako
što bi Tužilaštvu dostavljali predstavke
o eventualnim kriminalnim pojavama,
koje mogu biti čak i anonimne. Na
osnovu takvih pokazatelja, Tužilaštvo
će detaljnom analizom i provjerama
utvrditi tačnost navoda. Borbe protiv
korupcije i kriminala prvo će zahvatiti
"velike", dok će nešto sitniji lopovi na
red doći u kasnijim fazama
razotkrivanja ovakvih slučajeva. To bi
građanima trebao biti pozitivan impuls
u obračunu sa kriminalom. - Tražim
da se u ovoj akciji krene od velikih
slučajeva, kako bi narod stekao
povjerenje i uvjerio se da se ne ganjaju
obični smrtnici, odnosno, sitni ljudi naglasio je Ganić.
Bihaću
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Prema pisanju londonskog Tajmsa

Milošević

pristaje na podjelu Kosova, a zauzvrat traži RS?

Namjerava li jugoslovenski predsjednik minirati napore Kontakt grupe * Takvim i sličnim
pojedincima svašta se vrzma po glavi, kaže generalni sekretar SNSD-a, Nenad Baštinac
Hrvatski mediji su prenijeli
pisanje londonskog Tajmsa
o aktuelnim dešavanjima na
Kosovu. U tekstu se,
između ostalog, navodi da
zapadni promatrači u SR
Jugoslaviji upozoravaju da
bi Slobodan Milošević
mogao kontrirati Mirovnom
planu Kontakt grupe svojim
protuprijedlogom i ponuditi
"otcjepljenje" 60 posto
Kosova. Ostalih 40 posto
Milošević bi, kako piše
Tajms, htio integrirati u

Srbiju, ali to bi tek bio
početak velike
trampe.
Naime, "Milošević će
zatražiti pripajanje l
Republike Srpske Srbiji,
kako bi sebe mogao
proglasiti uj edinitelj em
srpstva" i unatoč gubitku
"svetog kosovskog tla"
ostati na vlasti. Zvaničnici
političkih
stranaka u
Republici Srpskoj nisu bili
raspoloženi da komentiraju
ovakvu tezu. Ipak, generalni
sekretar Stranke nezavisnih

socijaldemokrata RS Nenad
Baštinac izjavio Je za
"Dnevni avaz" da ovakvu
mogućnost treba uzeti u
obzir i da je ne treba svesti
na špekulacije. - Ništa što
dolazi sa te strane ne treba
olako prihvatiti, jer su ova
područja
povezana
multipolitičkim utjecajima.
Takvim
l
sličnim
pojedincima svašta se vrzma
po glavi, pa me ne bi čudilo
da im takva jedna ideja pada
na pamet - kaže u kratkom

odgovoru Baštinac. Jedan
od čelnika Srpskog
narodnog saveza, koji je
pristao da prokomentira
pisanje uglednog britanskog
lista pod uvjetom da ostane
anoniman, kaže da interes
Slobodana Miloševića za
teritorijom RS ne prestaje. Brano Miljuš, bivši mandatar
za predsjednika Vlade RS,
dokaz je za ovakvu tezu. On
je bio samo jedan u nizu
Miloševićevih ljudi koji
dolaze u RS da bi obavili

Ordenje i lisice
1.02.1999.

godine
Za
OSLOBOĐENJE Gojko BERIĆ

P

ojava

nacionalističkih

i
plakata na
širokom prostoru od Mostara i
Sarajeva, do Drvara i Orašja svjedoči
da se postkomunistička povijest BiH
ponavlja. Iza ovih plakata i
prikupljanja potpisa za tzv. peticiju
Švijelu i Vestendorpu stoji udruga
Hrvatskih vojnih invalida
Domovinskog rata. Međutim, sigurno
je da je politički i socijani okvir ove
akcije znatno širi. Nacionalisti ne mogu
živjeti ako ne pronađu krivca za svoje
mentalne probleme. Uoči i tokom rata
protiv BiH to su bili pripadnici drugih
naroda. Nakon što su tri naroda na
najbrutalniji naCIn razdvojena,
nacionalistima je glavni krivac postala
međunarodna zajednica. Srbe i Hrvate
danas, tobože, ugrožava SFOR.
Hrvatski nacionalisti su frustrirani
zbog toga što nisu ostvarili ·svoj cilj pripajanje djelova BiH Hrvatskoj .
Drugi snažan izvor njihovih fiustracija
jeste mit o Domovinskom ratu. Taj rat
je hrvatskoj javnosti službeno
ratnohuškačkih

predstavljen tako da je isključivao svaki
zločin sa hrvatske strane. Ispostavilo se,
međutim, da su i Hrvati počinili znatan
broj ratnih zločina. Kad su iz Haga

posao. To što bi
Milošević htio da pripoji RS
Srbiji uopće nije nova, nego
opće poznata stvar. Kada bi
u sve to uspio uklopiti
Kosovo, njegov cilj bio bi
skoro završen - kaže on.
Potražili smo komentar i u
Uredu visokog predstavnika,
međutim rečeno nam je da bi
uposlenim u OHR-u, "kada
bi reagirali na sve što mediji
pišu i govore" to bio jedini
posao. Dž.T.

For Great Insurance,
Follow A Leader.

počele stizati optužnice i zahtjevi za
izručenje osumnjičenih,
ideolozi
Tuđmanovog režima lansirali su teoriju

prema kojoj onaj ko se brani ne može
biti ratni zločinac. Jedan od
najtvrdoglavijih bubnjara ove teorije je
general Janko Bobetko koji je u svojoj
memoarskoj knjizi priznao da je
Hrvatska vojska ratovala na teritoriji
BiH, što će reći da je bila agresor. Na
pitanje šta će raditi ako bude pozvan u
Hag, Bobetko kaže da je on odgovoran
samo pred svojom savješću i svojim
narodom. Poput Srba i Hrvati su gomilu
ubica, zlikovaca i kriminalaca
promovirali u nacionalne heroje. Režim
je sada u velikoj neprilici, jer ljudima
kojima je svojevremeno dijelio najviše
ordenje treba staviti lisice na ruke i
otpremiti ih u Hag. I to zbog istih djela
zbog kojih su prije nekoliko godina
odlikovani. Ta situacija uzrujava i
samog Tuđmana. Na saboru Hvidre,
održanom u subotu u Zagrebu, rečeno je
da će biti spriječeno izručenje Mladena
Naletilica . Tute i Vinka Martinovića
Stele. Među četvoricom ljudi kojimaje
na tom skupu dodijeljena najviša
počast nalaze se hrvatski predsjednik i
Dario Kordić, osumnjičen za ratne I
zločine nad Bošnjacima. Time je sabor
Hvidre uspostavio prirodnu i logičnu
vezu između Franje Tuđmana i haškog'
zatovrenika Kordića.
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At MetLife, there's a new kind or insurance leader.

Asale! representative 'MtO gives ;\'lU sensible advice
about ill$Uranoe and retirement planning. And is ~r
best friend at elq)1ainiJ1g policies in plain, et/JI$f tenns.
Which probably explains why millions o! people are
served by MetLiCe. And wiIy you lnight want, LIS to lIlSute
you, too.

SO call )Our MetLife sales representative tOdaJ.; And fol -

low . . .,

~

FUAD JAKIRLIĆ
Account Representative
1535 Rockaway Parkway,
Brookyn, NY 11236
Tel : 718257-7400 Ext. 156
718932-5488
(Residency)
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EXCLUSIVE: Intervju XVI

Dr Nedžib

Saćirbey

Intervju vodio: Rašid Nuhanović

ČINJENICE O STRADANJU BOŠNJAKA SU
NEOTUĐIVA
IMOVINA
BOŠNJAČKOG
NARODA
v
v
v

I NASA JE DUZNOST DA JE SACUVAMO I
RADI DANAS, ONOG JUČE I NAŠEG SUTRA

r. Nedžib Šaćirbey:
Potrebno je da kažem i o
~_t! nekim događajima iz 1994.
godine a da bi se bolje shvatila
ondašnja zbivanja. Sredinom 1994.
godine došao je u Sarajevo
predsjednik ustaške vlade - Vlade
NDH Nikola Mandić s ministrom
Fikovićem i još nekim ustaškim
funkcionerima i pozvao predstavnike
muslimana da se s njim sastanu.
Nikola Mandić prije toga advokat u
Sarajevu želio je da muslimanskim
predstavnicima izloži potrebu
odbrane hrvatske države i saradnje
katolika i muslimana u borbi za
hrvatsku državu. Pored toga,
vjerovatno kako se govorilo i da ih
upozori na posljedice ako muslimani
ne zauzmu stav kako je on tražio.
Muslimanski predstavnici, i oni koji
su bili funkcioneri u organima NDH
a kao veliki župan u Sarajevu
Muhamed Kulenović tako i
predstavnici Odbora Narodnog
spasa formiranog 1942. godine a u
kojem su bili predstavnici: I1mije,
inteligencije, političari, trgovci,
zanatlije i drugi, a koji su bili poznati
po svom nacionalnom opredjeljenju
(Hrvati, Srbi, Bošnjaci) i pripadnost
političkim strankama (lM.O., JRZ i
druge). Oni su sa sobom ponijeli
Memorandum koji je sadržavao
statističku analizu s pouzdanim
brojevima o prisustvu muslimana u
organima vlasti NDH. Vidio sam taj
Memorandum, prepoznao imena
mnogih potpisnika i koliko se
sjećam, među potpisnicima je bio i
doktor Zaim Šarac. Svakako svi
potpisnici nisu bili u delegaciji koja
je razgovarala s Nikolom Mandićem.

I

D

SabaH:

Šta

je

bio

sadržaj

Ije prisustvo muslimana toliko d~ I
nisu mogli imati utjecaj na odluke l
njihovo izvršavanje.
SabaH: Kakav je bio efekat ovog
Memoranduma?

Dr Nedžib Šaćirbey
Memoranduma?
Dr Nedžib Šaćirbey: Memorandum
je imao mnogostruku poruku. On je
govorio da muslimani nisu bili
ravnopravno zastupljeni, ne u smislu
pariteta, nego kao odraz procenta na
funkcijama u ondosu na broj
stanovnika muslimana. Važnaje bila
i poruka, kojom se htijelo reći eto
vidite koliko je nas među onima koji
predstavljaju vlast i učestvuju u
izvršavanju odluka. Htjelo se reći da

I

Na nivou župe ustaše su imale/
stožernika i samo je jedan musliman
za kraće vrijeme bio stožernik u
Tuzli, nikada u Sarajevu, ali je
Sarajevo imalo logornika i taj
logornik je bio musliman.

SabaH:Takva situacija je bila u
Dr N edžib Šaćirbey: U Sarajevu se I ustaškim strukturama. Možete li
u to vrijeme dugo govorilo o tom nam reći kakvo stanje je bilo u
memorandumu i njegovom značaju četničkim strukturama?
i on je svojim sadržajem potpuno
izmijenio razgovor i umjesto
Dr Nedžib Šaćirbey: U pokretu
pritiska, ubjeđivanja pa i prijetnji
Draže Mihailovića pored Srba bilo je
memorandum je prisilio Mandića da '
i nekoliko Hrvata, Slovenaca a i
se pravda i obećava, a obećanja u to
Muslimana, čije se broj mogao na
vrijeme nisu imala značaja, jer su se
prste izbrojati. Treba pomenuti
saveznici iskrcali u Normandiji.
doktora Ismeta Popovca iz Mostara,
Fehima Musakadića iz Sarajeva,
SabaH: Kakav je bio status Muju Pašića i Hamdiju Čengića. Oni
muslimana u oružanim snagama su pokušali da stvore muslimansku
NDH?
narodnu organizaciju početkom
1942. godine, dakle poslije četničkih
Dr N edžib Šaćirbey: Govoreći o pokolja po Bosni i Hercegovini,
posebno poslije fočanskog pokolja.
prisustvu muslimana u onom što su
Malo sam slušao o tome a i vijesti
se zvale oružane snage, znam da ni
koje su dopirale bile su površne i
jedan musliman nije imao čin
nesigurne. Poslije rata, Dražinog
generala u domobranstvu a ni
suđenja čitao sam dosta i kada sam
krilnika (ustaški general) u ustaškim
čitao Dražina i druga četnička
jedinicama. Akif Handžić kojega je
obraćanja muslimanima zapazio sam
Pavelić postavio za ustaškog imama
da su uvijek svoja stradanja, gubitke
dogurao je do pukovnika, isto kao i
i
žrtve uvažavali, a svoja zla koja su
Redžep Hajrović koji je bio pravnik
činili višestruko umanjivali. Upravo
i bio u ustaškom sudu. NDH je bila
kao
što fizički i duhovni sljedbenici
administrativno podjeljena na 24
Karadžića i Mladića čine . Velika je
župe (tada sam se čudio nazivu župa
potreba da svi mi o tome što više
i župan, jer sam još u osnovnoj školi
znamo, da naši mladi i u Bosni i u
učio da je prvi srpski vladar Stevan
svijetu to studiraju i o tome pišu.
Nemanja nosio titulu velikog
Činjenice o stradanju Bošnjaka su
župana) . Na čelu župe je bio župan
neotuđiva imovina bošnjačkog
a paralelno s vlašću bila ja i ustaška
naroda i naša je dužnost da je
hijerarhija slično i sa paralelom u
sačuvamo i radi danas, i onog juče i
komunističkom režimu, gdje je
našeg sutra.
paralelno sa predsjednikom okruga,
sreza ili općine bio partijski sekretar.

SabaH * , 05. Februar 1999. Strana 5

KOME PISATI KNJIGE?!
Danas, i ovdje, pisati knjige mogu samo entuzijasti
kojima je stalo da i poslije njih nešto ostane
COVJ ecanstvu
v

Jedan pionirski poduhvat
New Yorku ...

M

Uhammed a.s. je kao prvo
priznao "ljude knjige"!
Znač~ one religije koje su
svoja vjerovanja zasnivali na
napisanim pravilima.
Stariji i mlađi naraštaji među
muslimanima, i ne samo njima, nisu
skloni čitanju.
Danas u velikim bibliotekama
postoje knjige starih vremena koje
su, kada bi bile stavljene na prodaju,
vrijednije od jednog putničkog
aviona Boing 704! To je dokaz da
pisanoj riječi, što vrijeme više
protiče, vrijednost sve više raste.
No, uzaludno je pisati i ove
novinske redove jer čiataoci će, kada
"otvore" novine, prvo pročitati ono
o nekoj pjevaljki ili pjevaču, onda o
sportskim događajima pa o politici i
tek, i to možda, ovo napisano o
knjizi? I

•

v

učinio

punoljetnih među njima ima
automobil. Isto tako je uvjeren da ni
10 procenata, opet među njima,
nema svoju, makar malu biblioteku!
Zaludno je ponavljati mudrosti
hiljada mudraca iz prošlosti o tome
da je knjiga najveće zlato čovjekovo.
Zalud i ono da je "Narod koji ne zna
svoju prošlost osuđen daje ponovno
doživi!" Jer niti jedan mladić ili
djevojka neće uzviknuti: "Babo, kupi
Irni knjigu

zlaćanul"

nego. -"Babo,\

je i gospodin Husein Pilica
kupi mi auto pa makar se sutra
raspo" ...
Lahko je velikim narodima i
stvaraocima, recimo u USA. Napišu
knjigu i ako za nju sazna samo jedan
procenat stanovnika pa je kupe - eto
milona dolara! A šta da očekuje
gospodin Pilica i slični njemu?! Neki
kažu da u USA ima 300.000
Bošnjakinja i Bošnjaka. Po drugima,
60.000! No, neka bude tačna ona
prva brojka. Zamislimo sada da

samo 10 procenata među njima ima
sklonost čitanju?! Knjiga BOSNA I
BOŠNJACI "doživjela" bi tiraž od
fantastičnih
30.000 primjerakal
Takva knjiga mogla bi imati malenu
cijenu i profit za autora \ kdavača
od po 30.000 dolara! No, štampanle
knjige u tiražu od hiljadu ili tri
hiljade primjeraka je najskuplje.
Naravno, takva knjiga ima i
"visoku" prodajnu cijenu U
ovakvim slučajevima na scenu bi
trebalo da stupe kulturne i
prosvjetne institucije te da
finansiraju i autora i izdavanje
njegovog djela. No, Husein Pilicaje
nesrećnik koji je silom prilika u ovoj
zemlji dobronamjernih ljudi.
Institucije su - humanisti koji imaju
nešto novca pa podupiru nečiji
napor sa svoJim skromnim
IznOSima ...
Zbog svega toga, svaki onaj
pojedinac koji nešto piše ili napiše za
javnost Sličanje prvim pionirima koji
su naseljavali Ameriku. Stizali su u
zemlju neznanu i živjeli u paklenim
mukama. Iz takvih muka i Husein
Pilica izrodio je svoj literarni porod
Možda će u narednim decenijama i
ta knjiga dobiti svoju vrijednost
tržišnu kao što su je dobile i knjige
pisane prije više hiljada ili stotina
godina.

Za gospodina Huseina Pilicu je bio
veliki trud duše i srca da sakupi
"građevinski
materijal" da bi
sastavio knjigu
BOSNA I
BOŠNJACI! Pilica nikada niti može
a vjerujem neće, očekivati da njegov
mukotrapn trud bude adekvatno
vrijednovan dolarima! Mada
potpisani ne zna tačne statističke
podatke o tome koliko je Bošnjaka
u USA, uvjeren je da 90%

-

II

-------~~~~~~=
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Muhamed Kopić

DOĐITE KOD AHMEDA

U

OfiSU Ahmeda uvijek se nađe
pokoji Bosanac. Danas sam
susreo bračni par Murata i
Bajru Laličić koji su navratili da bi
se konsultovali oko nekih poslova
vezanih za kupovinu kuće. Nekako
spontano smo počeli razgovarati i ja
ih priupitah: "Vi ste već duže
vremena ovdje u New Yorku. Pošto
vidim da ovdje navraća veliki broj
Bošnjaka ja bih vas zamolio da vi
komentarišete kako ste stupili u
kontakt sa ovim ofisom, da li ste
zadovoljni sa uslugom i poslovima
koje on obalja za vas?"
Bajra Laličić : "Više od četiri godine
poznajem Ahmeda brokera, ja sam
Bračni

A.hlll.~t1·· · ·

Brokerage Inc.

zadovoljna sa poslovima koje on
o,bavlja za nas. On nam radi inkom
taksu, inšuranse za auta i sve što
nam zatreba radimo kod njega. "
SabaH: Možete li nam reći zašto ste

31-58,Sielnway . . . . . ::~io~~~~~~at:~~~ posebno kad se
Streef,2NP F.t.
Bajra Laličić: On to radi veoma

AST0R.IA,NY-

i
.ii

Pp~a:::::;;I~;kS:a~:~lj:ea t;a:'.aS;

veoma brzo i efikasno i ne čekamo
puno pare. Uglavnom kako on to
napravi toliko para dobijemo.'
FAX:(718) 777-8237 SabaH: Da li ste prije radili taksu na
Subway G or R Train nekom drugom mjestu, zašto ste
prešli ovdje?
,,__to.·.•S.t.e.n..w.·.•a...
y.st..·IIIIIIIIIIII.IBajra Laličić: Jesam, jer nismo

11103
PH: (718) 777.;8'1/96.<

par Laličić i gospodin Ahmed

poznavali ovaj afis i radili smo u
'ednom drugom ofisu i slučajno smo
upoznali Ahmeda.
SabaH: Da li vam on te poslove
bolje uradi?
Bajra Laličić: Uradi bolje i nekako
se ovdje osjećamo kao kod svoje
kuće.

Tu je i Bajrin muž Murat i pitamo
ga" Da li vi Murate imate dodati
ovome što Bajra reče?
Murat Laličić: Ahmedu svaka čast
uglavnom sa svim poslovima koje
smo radili kod njega smo veoma
zadovoljni.
SabaH: Imate li u planu osim takse
osiguranja auta raditi još nešto?

Murat Laličić: Radićemo sve što on
radi a nama bude trebalo.
Bajra Laličić : Preporučila bih svim
našim ljudima da koriste usluge
ovog ofisa da kontaktiraju sa njim
jer on im može puno pomoći i on
istovremeno daje i kurseve za
vozače koje služe za oduzimanje
negativnih poena sa vozačke
dozvole a posjeduje i neke druge
servise kao što su naprimjer: auto,
kućno i životno osiguranje i velika je
prednost što je ovaj ofis otvoren
svaki dan za sedam dana od deset
sati ujutro do devet naveče.

~otil~J...~~~;tf.r:.~w:.~~~,),j.\t:dl!fi~D:;;;ef~~~~Ii2r~~;fS;~mđ~~~!W.I!.1:~"tn~~*

POGINULI I NESTALI PLAVLJANI I GUSINJANI
U RATU 1992. - 1995.

Knjiga je namjenjena porodicama šehida, žrtava rata i nestalih, kao trajna uspomena
na njihove najmilije.
'
Ostali dio primjera~a namjenjen je sugrađanima u Bosni i Hercegovini kao i van Bosne
i Hercegovine. ,
Sav prihod od prodaje knjiga biće, namjenjen isključivo za školovanje djece šehida,
žrtava rata i nestalih.
Štampanje knjige donira Džodić Mirsad u znak sjećanja na komandanta Zumu Dučića i
ostale saborce.

KnJigu možete

naručiti

na telefon: (212) 228-8737
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Sedam dana prije zasjedanja Arbitražnog tribunala u Beču

Može Ii se pod firmom distrikta zadržati
postojeće stanje?
Mislim da je podgrijavanje teze "Brčko distrikt" prejudiciranje rješenja, kaže Munib Jusufović * Brčko tl
kojem ostaje sve srpsko, osim njegovog naziva, nije ništa drugo do svojevrsna nemoć argumenata prava
pred činjenicama agresije
Brčko

[§)

amo nekolikodana ostalo je
do početka zasjedanja
Arbitražnog tribunala za
Brčko. Kako se očekuje, bečko
zasijedanje i ove će godine okupiti
sam vrh oba BiH entiteta, te
mnogobrojne svjedoke koji bi još
jednom trebali iznijeti svoje stavove
"za" i "protiv" da ovaj grad pripadne
jednom ili drugom entitetu. Javnost,
bar što se Federacije tiče, bečko
zasjedanje dočekuje dosta
rasterećena, jer se već odavno
rješenje brčanskog pitanja vidi kao

=:;:;:;:;;:;:;:;:;;:;:;:;:;;:;:;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;......_ _ _ _

"prihvatljiv distrikt", koji bi, kako to
mnogi tumače, "zadovoljio obje
strane" .

P omirIj iva
atmosfera
Ko se pobrinuo za stvaranje
pomirljive atmosfere pred
donošenje, ovaj put vjerovatno
konačne odluke, teško je proniknuti.

S1.USA}TE

sv AXE

za ovaj grad zvati kako hoće, ali
ono, pod broj jedan ne može priznati
sadašnju etničku sliku grada nastalu
nakon progona Bošnjaka i Hrvata
1992. godine. To je ključ i polazni
osnov za neko prihvatljivo tješenje s
naše strane - kaže Munib Jusufović,
načelnik federalnog dijela općine
Brčko.

Srpska solucija
Dogodilo se, naime, da se ideja
Brčkog kao distrikta čula i iz usta
mnogobrojnih međunarodnih
zvaničnika,
što, sudeći prema
dosadašnjim iskustvima kada su
globalni bosanski interesi u pitanju i
nije bila česta praksa. - O mogućem
rješenju za Brčko, zadnjih dana,
uglavnom se svi javno izjašnjavaj~.
Politički lideri, čelnici izvršne vlastI,
udruženja građana, razne
asocijacije... Mislim da je
pdgrijavanje teze "Brčko distrikt"
prejudiciranje rješenja koje pod
firmom "distrikt" može da "upakuje"
i nešto što ne podrazumijeva interes
građana Brčkog koji su u njemu
živjeli do agresije. Može se rješenje

i

Kakvo će biti rješenje za ovaj grad,
srpska strana, u ovom momentu
kalkuliše samo s jednom solucijom:
Brčko mora ostati utritorijalnom
sastavu RS. Sva druga rješenja koja
federalna javnost uvelike analizira,
RS eksplicite odbija argumentujući
to faktičkim stanjem i potrebnim
teritorijalnim kontinuitetom. - Do
sada je supervizor Farand izdao na
desetine naloga kojim je vlastima u
RS naloženo rješavanje osnovnih
pitanja fukcionisanja multietničke
administracije u ovom gradu. Da se
ti nalozi ne poštuju ili da se šutke
pređe preko njih, primjera je

bezbroj. To govori daRS formalnim
pristajanjem na zahtjeve
međunarodne zajednice Brčko u
kon~čnoj odluci vidi prvenstveno
. kao dio svoje teritorije, kaže Mirsad
Islamović, dogradonačelnik Brčkog.

Svakako, arbitar bi prilikom
donošenja konačne odluke morao
voditi računa da Brčko nije političko
pitanje još od vremena usvajanja
Dejtonskog sporazuma, te da je kao
predmet pravnog spora ostavljen
Tribunalu na rjesavanje, da je teza
"političke
odluke" svojevrstan
pritisak na rad i samostalnost
Tribunala. Stoga, tiha propaganda
koja Brčko već vidi kao distrikt i u
kojem je, bar zasad sve srpsko, osim
njegovog naziva, nije ništa drugo do
svojevrsna nemoć prava pred
činjenicama agresije, genocida i
progona. Hoće li na to pristati
Roberts Oven, saznat ćemo veoma
brzo. Za Dnevni avaz Almasa
Hadžić

SUBOTE

RADJO MlJSLJitrANS,.J GlAS
T Af:.NO "

11-00 SA TI

ZA SVE INFORMACIJE ZOVITE NA:
T~I:

111- 769-1714

718 - 904-0960

F •• :212-799-9832
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Zbog prinudne uprave u Novom Pazaru
v

,

UGLJANIN TRAZI POMOC SAVJETA EVROPE I
EVROPSKE UNIJE

N

ovi Pazar, l.
februara (Montenafax) - Koalicija za
Sandžak "Dr Sulejman
Ugljanin" uputila je danas
pismo Savjetu Evrope,
Evropskoj uniji i još nekim
evropskim organizacijama i

asocijacijama, tražeći hitnu
intervenciju
kod
jugoslavenskih vlasti, radi
ukidanja prinudne uprave
koju je u opštini Novi Pazar
uvela Vlada Srbije, još jula
1997. godine.
U pismu se navodi da je

"prinudna uprava uvedena
uz pomoć policije i
prijetnjom upotrebe oružane
sile", te da "grupa od osam
vladinih lica iz SPS i JUL-a
vlada Novim Pazarom veše
od godinu ipo i sama
raspolaže budžetom

Opštine".
"Ta lica otvorila su za
kratko vrijeme četiri lokalne
TV stanice, više lokalnih
radio-stanica, preko kojih
vrše dodatnu antibošnjačku
propagandu i pojačavaju

nacionalnu i vjersku
mržnju", ističe se u pismu i
dodaje, da je "država, na taj
način i upotrebom vojske i
policije, cijelo vrijeme vršila
pritisak na Bošnjake
Sandžačkog regioana" .

Ostalo je još samo nekoliko dana do

VELIKE ZABAVNE VEČERI
u organizaciji entuzijasta koji su pokrenuli akciju za izgradnju Nove džamije u Gusinju.
Dodjite svi i pridružite se onima koji žele oplemeniti zavičaj sa jednim novim biserom.

Restoran "GOLDEN PHEASANT"
13. Februara u 7 sati

VELIKO ZABAVNO
v
VECE
* ULAZNICA NA OVO VEČE
v

JE VAS ULAZAK U ISTORIm
* MI GRADIMO NEŠTO
ŠTO ĆE NAS SVE NADŽIVJETI
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Implementacija izbornih rezultata

NAPREDUJU PREGOVORI.
O VLASTI U SREBRENICI
Prijedlog AMV-a o
putnim ispravama

PASOŠI BEZ
ENTITETA NA
KORICAMA

Strane pokazuju političku volju pa su OSCE-ovi
predstavnici optimisti da će sporazum uskoro biti
potpisan

U

red visokog predstavnika (OHR)
obavijestio je Upravni odbor Vijeća
za implementaciju mira da
pregovori o Srebrenici napreduju. Kako
saznaje .BHP iz OSCE-a u Sarajevu,
međustranački pregovori o provedbi
rezultata izbora u toj općini, koji se vode uz
posredovanje OSCE-ai OHR-a, odvijaju se
relativno dobro. Strane pokazuju stvarnu
političku
volju pa su OSCE-ovi
predstavnici optimisti da će sporazum

Inicijativa uslijedila nakon brojnih
zahtjeva građana iz oba bh.
entiteta i na osnovu zaključka
Madridske konferencije

A

lternativno ministarsko ~ijeće ~~~
uputilo je Parlamentarnoj SkupstIm
BiH i OHR-u inicijativu da se svim
građanima Bosne i Hercegovine, koji to žele,
omogući posjedovanje putnih israva na kojima
neće biti naznačena pripadnost entitetu, već
samo naziv države, jalvlja BHP. Na osnovu
prethodno obavljenih konsultacija sa visokim
predstavnikom i njegovim zamjenikom, AMV
ističe da se realizacija navedene inicjative može
očekivati u narednih mjesec dana. Kako se
navodi u saopćenju, AMVBiH odlučio se za
inicijativu izmejna i dopuna Zakona ~utnim
ispravama BiH nakon brojnih zahtjeva
iz oba bh. entiteta, te na osnovu zaključaka
Madridske
..

ČITAJTE SabaH DA

BISTE BILI NA
VRIJEME OBAVIJEŠTENI!

·.A.mir SuluJlic
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uskoro biti potpisan. Ostalo je da se
usaglasi nekoliko spornih pitanja, o kojima
u ovoj organizaciji nisu htjeli komentirati.
OSCE-ova misija u BiH nada' se da će se
uskoro održati prva sjednica Skupštine
općine Srebrenica. Prema zaključcima
Madridske konferencije, krajnji rok za
postizanje sporazuma o implementaciji
rezultata izbora iz 1997. godine u
Srebrenici bio je 31 . januar ove godine.

NUŽNA IZGRADNJA STAMBENOG
PROSTORA
gencDa za obnovu
ratom porušenih
~_I kuća "PIO Hausing"
je uz pomoć fondova
japanske vlade i sredstava u
iznosu od III hiljada
njemačkih maraka završila
radove na renoviranju 12
porodičnih
objekata
hrvatskih povratnika u
naselju Čajdraš. Objekti su
obnovljeni prema kriterijima
UNHCR-a, što je osiguralo
kompletnu adaptaciju
krovova, unu trašnj ih
prostorija i stolarije, u

A

ugradnju elektro-instalacija.
Radovi su trajali 40 dana, a
kuće koje su u toku rata
popaljene ili na drugi način
devastirane, potpuno su
uređene i useljive.
Ključeve predstavnicima 12
porodica koje će se u svoje
domove vratiti, kako se
planira na proljeće ove
godine, simbolično je uručio
načelnik općine Zenica Ferid
Alić.

"Svi mi znamo kako se
osjećaju oni koji su napustili
sovj topli obiteljski dom.

Jasno je kako im je danas,
kada se vraćaju mjestima
gdje su rođeni i odrasli. Zato
trebamo
animirati
međunarodne faktore kao i
općinske i kantonaine vlasti
da posvete pažnju onima
koji žele da se vrate u svoje
domove" - poručio je lokalni
župnik Luka Tunjić
dodao :"Ima želje za
povratkom. Ljudi mi se
obraćaju koji su u Vitezu,
kojima su kuće ili skroz ili
djelomično srušene ili su im

kuće od nekih drugih ljudi
zaposjednute. Traže da se
nešto uradi, da im se
omogući povratak."
Jedino rješenje koje će
ubrzati proces povratka je
nova stambena izgradnja
poručio je načelnik zeničke
opštine Ferid Alić. "Nadam
se da će grad Zenica,
zahvaljujući
ovakvim
povratcima ove godine imati
uvažavanje međunarodne
zajednice kako bi pomogla u
pravljenju novih stambenih

objekata u gradu. Za to
postoji najveća potreba, jer
je nemoguće udovoljiti svim
zahtjevima povratnika, j er su
povratci raseljenih lica koja
su sada u Zenici, jako spori"
- rekao je Alić.
Povratnici su, kako kažu,
zadovoljni onim što je za
njih urađeno. Dvije starice
Juca i Lana Tikvić još samo
priželjkuju i povratak svojih
komšija.
(Radio
ZenicaJSAFAX)

Zenica

lOM

P

rogramom povratka stručnih kadrova u oba
bh. entiteta do sada su zaposlena 593
povratnika.
Kako javlja BH Press, u realizaciju ovog
programa Internacionalna organizacija za
migracije (lOM) tokom protekle dvije godine
uložila je 5.757.350 dolara. Sredstva su
obezbijedile vlade više evropskih zemalja i SAD.
Programom zapošljavanja stručnih kadrova
obezbjeđuju se sredstva za jednogodišnju platu
povratnika te oprema za njegovo radno mjesto.
Za zapošljavanje jednog povratnika izdvaja se
deset hiljada dolara.

POVRATAK
dućeg mjeseca u Mostaru,

I i Goraždu organiziraće se konferencije o

BanjaLuci, Tuzli

povratku u te gradove. Cilj ovih
konferencija je da se obezbijede sredstva za
obnovu napuštenih i devastiranih kuća u oba bh.
entiteta.
Ove konferencije organiziraće Savez izbjeglica
i raseljenih BiH u saradnji sa lokalnim
udruženjima prognanika iz oba entiteta, SR
Jugoslavijom, Hrvatskom i savezima koji
djeluju u više evropskih zemalja.
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SREBRENICA

A

utobusku liniju Sarajevo-Srebrenica
pokrenuo je 21. januara UNHCR,
saopštila je njegova glasnogovornica na
pres-konferenciji u Sarajevu.
Autobusi na ovoj relaciji saobraćaju dva puta
sedmično . Polazak iz Sarajevaje svakog utorka
i četvrtka u osam sati. Takođe, u isto vrijeme i
istim danima je i polazak iz Srebrenice. Do
sada nije zabilježen ni jedan incident, rečeno je
na konferenciji.

Financijski uspjesi u Americi

JA SAM IZ ASA
lO

student treba da ima i svoje vrijeme
u laboratoriji.
Sead je ponosan na svoj institut,
oduševljen je time da je sve
koncentirsano u jednom objektu u
cilju sveobuhvatnije edukacije. Svaki
sutdent je tretiran sa različitim
pristupom. N eki studenti žele lične
instruktore i institut im pruža i tu
mogućnost besplatno. Drugi opet
žele da to rade samostalno i da
dobijaju nove vještine, korak po
korak. Treći opet žele da nauče sve
moguće knjige i oni su više nego
dobrodošli u institutsku biblioteku.
U toj biblioteci naći ćete više od
šezdeset knjiga samo na bazi Corel
programa.
Evo kako Sead vidi svoju blisku
budućnost: "N ajvjerovatnije i najteže
e da nađem posao u Americi. Ja
neću
razmišljati o nekom
komplikovanom načinu traženja. Ja
ću uraditi ono što je i moj brati
radio. Aplicirat ću za prornoć u
companiji GCA SOFTWARE koja
našla i njemu posao. Ova

,d trenutka kada se p'0javio

na Institutu SVIJU Je
fascinirao svojim izgledom.
Visok, atletski građen, plavokos sa
sivim očima on bi mogao biti
holivudska zvijezda. U Bosni je
radio kao inžinjer a kasnije je
otvorio svoj privatni biznis. On je
bio glavni u nizu svojih prodavnica.
Slobodno vrijeme je koristio igrajući
fudbal.
U New York je došao da posjeti
svoga brata koji je završio školu
programera na ASA institutu.
Sead kaže:"Kada sam sletio na JFK,
ja sam mogao da se sporazumijevam
samo gestikulacijom. New York mi
se svidio od samog početka.
Američki život i američki ritam to
me fasciniralo." Čak je i bratu to
rekao a on mu je odgovorio :"Pa
nema problema, uključi se u ASA
institut. I to nek ti bude prvi korak u
Americi."
Viktorija je pripremila moje
dokumente da bio dobio studentsku
vizu, ali bez obzira na to, još jedan
problem je ostao. Bilo je to moje
siromašno znanje engleskog jezika,
odnosno moje neznanje a trebalo je
učiti vrlo teške predmete. Pomislio
sam da je to besmislica, ali bez
obzira ja sam nastavio da radim ono
što mi je moj brat rekao .
Četiri mjeseca je tada bilo ostalo do
početka moga semestra. I ja sam
počeo da idem u školu engelskog
jezika, naravno besplatno. Kroz sva
četiri mjeseca šest puta sedmično
sam uzimao časove engleskog. I bio
sam jako sretan zbog toga. Na
mojim prvim časovima kompjutera
ja sam bio izuzetno iznenađen time
što sve razumijem. Uživao sam u
pisanju gradiva na engleskom jeziku
i sav govor koji bi za neke bio
dosadan, davao mi je veliku
satisfakciju. A sve na engleskom.
Poslije toga sam prestao posjećivati
časove engleskog iako je institut i
dalje nudio te časove.
Za šest sedmica sam dobio
iiii
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kompanija usko sarađuje sa
institutom ASA, to jest, radnici ove
kompanije usko sarađuju sa
institutom. Zaposleni u ovoj
kompaniji dolaze na časove i
upoznaju studente. Zaključuju koji
dio programa je vrijedan više pažnje.
Na primjer, služeći se njihovim
savjetom ja sam proveo nekoiko
dana učeći FILEA' ID. Uspostavilo
se da je to jako korisno.
Ja znam da ću u ovog mjeseca kada
diplomiram imati intervjue, to jest
trening-intervjue da bih znao kako
da se ponašam i kako da izgJedam
kada budem trebao stvarno startati \
Znam da će me ASA institut dobro
obučiti i uopšte ne sumnjam da ću
uspjeti ."
Sta~no progra~iranje zahtijevaj
statičan rad. Covjek se osjeća
umornim zato ujutro treba trčati,
doručkovati pa tek onda otići na
posao.
Rad i učenje u ASA institutu je
ustvari pravi put u budućnost.

,

j

studentsku vizu koja mi je bila
i sva prava koja bilo koji
legalni građanin ima.
U to vrijeme sam počeo shvatati da
je programiranje baš za mene.
Mnogo mi je pomogla i naša
profesorica mis Cobol. Napravila je
da to bude dio našeg života. Jako
važni su i laboratorijski asistenti. Oni
su pomagali i onim koji su bili jako
stidljivi. Tako da smo svi počeli
shvatati probleme u programiranju.
Iskreno govoreći, ja volim da sam
dođem do saznanja prilikom
rješavanja problema, jer svaki
obećana

MEMO

ELECTRICAL SERVICE CO.
ELECTRICAL CONTRACTOR
24 HOURS EMERGE~CY SERVIer

............"p'.)

1"0:" ....

Tel. (718) 604-8513
F!,x (718) 604-3204
8eeper# 917-233-9896
Beeper#800-563-1840 Pin 10471

l .... Bay ·dge Ave.
Brooklyn, N.Y.11219
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Institute of Busines
and Computer
Tehnology
Za sve detaljnije informacije obratite se
Ms. GITA KOVLER (Manager Coordinator)

718 522-9073

na tel:
ili dođite na adres u 151 Lawrence St.
Brooklyn, NY 11201
IZABERITE JEDNU
, OD SLJEDEĆIH
MOGUCNOSTI:

** IBM Main Frame and Client/Server PC Programing
**Computerized Accounting and Office Automation
**Medical Assistant ** Medical Billing and Coding
** Word Processing and Data Entry
**Computerized Drafting
**English as a Second Language is available together
with the programs or separately
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SabaH U POSJETI
BALTIMORSKO-VAŠINGTONSKOJ
ERIJI

l

ako smo planirali krenuti r~ni~e
glavni urednik SabaH-a 1 Ja
krenuli smo iz New Yorka nešto
prije samog mraka. Mraka nas i nije
strah, osjećamo se nekako sigurnijer
sve je pod reflektorima a Columbia
gdje je naše odredište za ovu noć i
nije toliko daleko, svega dvjesta
milja od New Yorka. U američkim
relacijama i na ovakvim putevima
imamo osjećaj blizine, a u našim
bosanskim za ovakve puteve bi se
pripremali po deset dana. I tako
divaneći i razmišljajući i slušajući
škripu i tutnjavu velikih kamiona,
transportera što vuku robe sa kraja
na kraj Amerike ulazimo u Baltimor
grad koji ima oko 736.000 hiljada
stanovnika i na dvanaestom je
mjestu po veličini u Americi. Sve je
u sjaju i bljesku a sve opet mutno i
hladno kao da tog bljeska i nema. U
Columbiji nas čekaju rodbina,
prijatelji, poznanici a i neki novi lju~i
koj e do sada nismo susretah.
Vrijeme je suho, pomalo hladno a
vožnja vrlo ugodna. Columbia je
mali grad, desetak milja iza veoma
čuvene Baltimorske luke i samo 25
milja do Vašingtona, pa iako mali
grad ima više od 100.000 hiljada
stanovnika dakle veći od Mostara,
Tuzle ili Zenice, bosanskouniverzitetskih i kulturnih centara,
koji nekako i ostavljaju utisak na
čovjeka u susretu sa njima da su ~o
stvarno gradovi koji imaju sVOJU
dušu, gradski mentat1itet gdje se
život odvija u jednom gradskom
ambijentu a ovdje prilikom ulaska u
Columbiju sve je nekako razbacano
sve nepovezano, hladno, bez duše
bez ukusa i mirisa, a sve opet u
nekoj nevidljivoj vezi i sve je
povezano nekim nevidljivim nitima i
sve funkcioniše kao sahat. Cesto se
pitam šta je to što svemu ovome
određuje smijer daje jedan ton i
prisiljava da sve funkcioniše u
besprijekornom redu. Neki mi
rekoše to je sistem. Ali sistem je
veoma apstraktan i širok pojam.
Saznaćemo jednog dana i sve će
nam biti jasno, ali strah me da nam
ta saznanja ne budu suviše kasno.
v

Kasno, kako reče jedan mOJ
prijatelj:" O čemu ti sve ne
razmišljaš, okani se ćorava posla,
bolje gledaj sebe. Oni će. postojati i
živjeti mi to shvatili ili ne shvatili". I

DINO NUHANOVIĆ

okanih se ja bar za jedan momenat.
i na naše odredište u
Columiju. I još jednom zaključih da
je svijet bio mnogo ljepši dok smo
ga samo sanjali. Konačno nađosmo
zgradu u kojoj se nalaze naši
prijatelji, poznanici i rodbina.
Apartman je pun naših Bosanaca.
Lijepa prilika, pomislih, da malo
prodivanirno da se podsjetimo i na
neke događaje u Bosni, da
popričamo i kako se naši ljudi
snalaze ovdje i šta su im sve planovi.
I odlučih se da dio tih razgovora i
dio tih zbivanja prenesem i našim
čitaocima kako bi se mogli
upoređivati, upoznavati sa svim
krajevima gdje se naši ljudi nalaze,
kako žive i šta namjeravaju dalje
najprije sa Dinom Nuhanovićem:
Dođosmo

"Pa ovdje smo od januara 1994.
znači pet godina. Došli smo iz
logora Dretelj, bili smo u logoru tri
četiri
mjeseca kasnije smo
prebačeni na Badiju u Hrvatsku,
odakle su nas prebacile Crveni križ
i određene internacionalne
organizacije u Ameriku. Poprilično
se narod dobro snašao, svako radi
dosta ljudi se školuje. U Columbiji
nema puno Bosanaca a u eriji
Baltimor-Vašington ima oko 900
Bosanaca, uglavnom nije teško naći
poslove, naši ljudi su vrijedni i zato
ih svi traže."
Stanovi ovdje nisu skupi?
"Stanovi su prilično skupi, jer prvi
poslovi koje ljudi dobijaju su veoma
slabo plaćeni. Prosječan dvosoban
stan u ovoj eriji oko VaŠingtona je
osamsto dolara, što je za samca
previše. Teško je ovdje i bez auta.
Svako ovdje mora imati auto da bi
radio i da bi živjeo a to su novi
troškovi. "
Ja uglavnom ovdje vidim najviše
ljudi iz Hercegovine, iz Stoca
LjUbinja, Čapljine, Ljubuškog.
Da li ima ovdje ljudi iz drugih
dijelova Bosne i Hercegovine?
Osim nas Hercegovaca ovdje žive
Banjalučani, Zeničani, Sarajlije i
ima nas ustvari od svakle i ovo je
Bosna II malom. "
U razgovor se uključuje i Mehmed
Elezović, on je iz Ljubuškog tačnije
iz Gradske kod Ljubuškog.
Kako ste se Mehrnede, inače
organizovali ovdje i da li se
nađete sa nekim od bosanskohercegovačkih zvaničnika, pošto
je Vašington udaljen svega 25
milja od Columbije?
"Što se tiče organizovanja to su
novi počeci, prvi pokušaji pošto do
sada nije bilo nešto značajni broj
ljudi u ovoj eriji. Mi uglavnom
ovdje imamo dva udruženja, jedno
American
se zove "Bošnjak
Asociation" ova asocijacija je
postavila određene zadatke pred
sebe prije svega da okuplja
Bošnjake što drugim riječima znači
sve one koji se osjećaju Bošnjacima.
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I ima druga "Bosnian American
Asociation" to je asocijacija koja
okuplja sve Bosance znači
Bošnjake, Hrvate i Srbe. Mislim da
·e dobro imati obje ove organizacije
pošto ljudi imaju različite potrebe,
što znaci da će se prema svojim
osjećanjima i potrebama uključivati
u onu organizaciju koju oni
preferiraju, što opet ne znači du će
ove dvije organizacije biti
suprostavljene, čak šta više one bi
trebale zajedno raditi isarađivati.
Bošnjačka asocijacija ima i svoju
vjersku komponentu. Za vrijeme
ramazana organizujemo i
zajedničke iftare subotom jer tada
·e najprikladnije a ostalim danima
ljudi rade. Predsjednik ove
organizaCije je dr Nedžib Šaćirbey
a njegov zamjenik Đenad
Nuhanović. "
Kakve su inače aktivnosti ovih
organizacij a, da li se redovno
sastajete, koliko vas ima u ovim
organizacij ama?
"Sastajemo se svake prve nedjelje u
mjesecu kako bi razmotrili određene
probleme koje nas prate. Sada
pristižu i nove porodice odnosno
porodice koje se spajaju i prisutan
·e problem obrazovanja djece, jer
djeca uče engleski a zaboravljaju
naš jezik. Treba takođe obezbijediti
djeci da budu upoznata sa istorijom
Bosne i treba da imaju osjećaj
pripadnosti, kao prvo da znaju da
su iz Bosne, drugo da pripadaju
određenom kultrno-istorijskom
korpusu jednog naroda i da ne
zaborave svoje a da uzmu i sve
najbolje iz Amerike. Ovde se javlja
problem knjiga. Za samo ovo
područje
štampati knjige je
nemoguće i neracionalno, zato je
potrebno organizovanje i
povezivanje bošnjačke dijaspore u
Americi. U tom slučaju bi se lakše
nosili sa svim problemima pa i
štampanjem bosasnke knjige za
našu djecu, koja se žele obrazovati
u bošnjačkom duhu, kako bi imali
osjećaj pripadnosti tom narodu. "

ja ću ti prvi zamjeriti."
Međutim ono što je interesantno za
Ljubuški je što se nije pokazao
toliko ekstreman kao Čapljina. U
Ljubuškom jeste ubijana ljudi ali
nije nastradalo onoliko koliko ih je
moglo nastradati. Iz mog sela nije
nastradao ni jedan čovjek.
Uglavnom ono što ja znam, ubijani
su oni najbogatiji kao što je Ibro
Osmić koji je bio jedan od
najbogatijih ljudi Hercegovine, i
drugi neki koji su bili bogati ubijani
su. "
Da li se zna ko ih je ubio?
"Zna se, sve se vrlo dobro zna ko je
. koga ubio po imenu i prezimenu. "
Jesu li kuće porušene i

Idržavu

I

opljačkane?

MEHMED ELEZOVIĆ
(nuta_ .. ~ straoe)

Koliko vas ima u ovoj bošnjačkoj
organizaciji OVdje?
"Mi možemo podijeliti članove u
više kategorija. Prvo one koji
najviše rade, i one koji pomažu tim
člawJVima i u treću grupu spadaju
oni koji dolaze na pripremljeno,
međutim to ne znači da i oni ne daju
svoj doprinos. Znači ima petnaest
dvadeset ljudi što dobro rade
uglavnom ukupno ima nešto više od
pedeset ljudi. Za veća okupljanja mi
imamo poseban problem prostorija,
mi nismo dovoljno ekonomski jaki
da imamo svoje prostorije što je
preduslov za jednu jaču
organizaCiju. "
Možete li nam nešto reći vezano
za ovu drugu organizaciju?
"Predsjednik te organizacije je
Emir Kapetanović on je od Ključa.
Mi smo ipak aktivniji od njih. "
Vi ste inače iz Ljubuškog i kako
ste prošli u minulom ratu?
Mehmed je najprije ispričao dvije
priče njegovog dede i njegova oca
po kojima su ih njihovi prijatelji
Hrvati prevarili i kako kaže:" To se

i meni opet događa. Imamo pravo
naše prijateljstvo staviti pod veliki
znak pitanja. Jedan jedini Hrvat je
došao meni i rekao: "Mehmede,
nije dobro što je Mate Boban
izabran za predsjednika ". A ja sam
ga pitao zašto šta to znači a on mi
'e odgovorio: "Nije dobro da znaš i
ako se ti ne budeš borio za svoju

"Jedan moj rođak koji je posjetio
moje selo rekao je da su kuće u
dobrom stanju jer su useljeni Hrvati
srednje Bosne u njih. "
Da li se Bošnjaci vraćaju u
Ljubuški? Bilo je dozvoljeno oko
800 ljudi da se vrati ali vraćeno je
vrlo malo. Tradicionalno su bili
dobri odnosi između Hrvata i
Bošnjaka. Ja znam da su oni
dosta pomagali u izgradnji
džamije u Gradskoj kod
Ljubuškog, međutim došlo je
vrijeme da tu istu džamiju ruše ne
možda ti isti ljudi, kako vi to
tumačite?

godina, bez znanja svojih roditelja
on se opredijelio boriti za svoj narod
nije mogao dozvoliti da on u to
vrijeme u Čapljini mirno spava a da
njegov narod na svega 25-30 km
gine. On je ustvari tada osjetio n~
svojoj koži da ne slute dobru odnOSi
između Hrvata i Bošnjaka.

Ija bi te Senade zamolio da kažeš
"Svugdje pa i među Hrvatima
kako se sve to dešavalo, kako si se
postoje više vrsta ljudi. Jedni oni
osjećao, da li si bio maltretiran?
slabiji su željeli zaštiti svoje komšije
Bošnjake bar da ne bude ubijanja, i "To je bilo tačno 27. oktobra 1992.
oni su uspjeli da ne bude većeg godine, bio sam u Mosta~u, ot.išao\
ubijanja, jer je bilo namjera da se i sam da se prijavim u armlju. NIsam
naše selo sravni, ali oni su uspjeli znao i nije mi bilo jasno zašto su me
sačuvati ljude i mi smo se ' morali pokupili, sada znam ali tada nisam
znao".
iseliti. "
Koliko j a znam Lj ubušaci Ti si otišao da se prijaviš u armiju
Bošnjaci nisu bili puno u logoru, BiH a da to tvoj otac nije ni znao?
bili su sve ga nekoliko dana i neki "Nije znao otišao sam i nisam mu
Hrvati su uspj eli organizovati i kazao gdje ću. "
izvršiti pritisak da se oni puste iz Objasni mi to malo.
logora.
"To je bio isti osjećaj jednostavno
"Koliko sam ja čuo fratri su ·edna odgovornost prema svom
intervenisali za Bošnjake Ljubušake narodu koju ja osjećam i danas i
da se puste iz logora. Recimo u bio sam riješio da branim svoj
mojoj kući jedan Nikola Tomić je narod i svoju državu koja je
spavao sa mojom braćom da bi ih napadnuta. "
zaštitio ukoliko bi došli neki drugi
Kako tije bilo tih petnaest dana u
Hrvati da ih ubiju. Mi ne smijemo zatvoru, gdje si bio?
zaboraviti one ljude koji jesu ljudi a
"Bio sam u Čapljini u kasarni u
i one koji su neljudi. "
Grabovinama i bilo je
Senad N.
maltretiranja. Pitali su me ko sam,
Senad je na šest mjeseci prije svih šta sam odakle sam, zašto sam se
ovih ljudi odveden u zatvor u tome ·avio u armiju zašto ne ostanem kod
je on bio prvenac. Neposredan kuće ... Šesnaesti dan su me pustili. "
povod za to njegovo javljanje i
Šest mjeseci iza toga opet si
stavljanje na raspolaganje armije
pokupljen u logor?
Bosne i Hercegovine u Mostaru.
"U logoru sam bio dva mjeseca i
Iako je imao manje od osamnaest
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pušten sam sa iznemoglima. I drugi
dan poslije puštanja sam se javio II
armiju tadašnju handžar diviziju,
albansko-sandžačku diviziju kod
Sarajeva. Ja sam promijenio
nekoliko jedinica u ovoj jedinici
sam bio dva mjeseca pa sam prešao
u devetu brdsku iz Hadžića pa Ul
četrdeset drugoj stolačko
čapljinskoj jedinici pa sam bio u
četvrtoj muslimanskoj a poslije toga
u sedamnaestoj muslimanskoj do
kraja rata i poslije rata. Uglavnom
dosta puta mi je život bio u
opasnosti a najteže mi je bilo u
Podveležju i Vlašiću. "
razgovor vodio:
Rašid

Nuhanović

Tasovčići

v

PRICE O BOSANSKIM
RIJEČIMA
v

v

ALADZA DZAMIJA UBIJENI MONUMENT

liu

Bujrum!
Piše: Adi/ HAJRIĆ
f t rije nego što sam iz Sara- ju, pa ja pomognem koliko mor-jeva krenuo u Istanbul, dobio sam pismo, preporuku za
dvojicu Bošnjaka porijeklom.
U pisrrtJ je moj prijatelj Rahman napisao da me oni pripaze i pomognu mi u poslu.
S Hujdurom iSulejmanom
sjedim u njihovoj zlatarskoj radnji na Kapali-čaršiji. Obradovani pismom, a bogami i pazarom koji sam učinio, mole me
da odemo do njihove kuće da
upoznam oca im Mustafagu.
- Raduje se musafiru iz Bosne, nije bio odavno tamo, ne-o
ka tiha bo/est mu polahko uzima snagu, ali fala Bogu još
ima kuveta za muhabet na bosanskom. Bićemo kod babe
jedan sahat, a poslije ćemo te
nekud izvesti, govori Hujdur i
već ustaje dajući upute momku u radnji šta još da uradi i
kad da zatvori.
Ulazimo potom uprelijepu
kuću na Ješi/keju koja potvrđuje da se Bošnjak Mustafaga dobro snašao u TurskOj.
- Bujrum, bujrum, mašala!
Hajmo vamo u baškaluk, vamo je hladovina ko u Bosni pored potoka, sjedi na sećiju,
dajte djeco čaj i ostalo, govori
Mustafaga nakon što su me
njegovi sinovi predstavili i dali
mu pismo iz Sarajeva.
- Kad si iz .Šeh era ? - opet

' I
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a mjestu gdje su se,
kako
narodna
pjesma kaže, dvije
vode zavadile, Čehotina i
studena Drina, nikla je
A1adža džamija. Zadužbina
Hasana Nazira iz 1550.1551. godine, djelo Mimara
Ramadan-age, kojaje remek
djelo arhitektonske i
slikarske dekoracije. Svima
je znano da ova džamija više
ne postoji. Nakon skoro
petsto godina trajanja do
temelja je uništena u
proteklom ratu. O ovom
čuvenom objektu svjetske
arhitekture ovih dana se
progovorilo na poseban
način. Naime, Institut za
istraživanje zločina protiv
čovječnosti i međllnarodilOg

prava iz Sarajeva predstavio
je javnosti najnoviju knjigu
iz svog izdavačkog opusa.
Naslov je "Aladža džamijaubijeni monllment ", a autor
Šemso
Tucaković.
"Agresija na BiH ostaće
upamćena
ne samo po
stravičnim zločinima nad
civilnim stanovništvom
bošnjačke nacionalnosti, već

i o nezabilježenom
uništavanju viševjekovnog
kulturnog stvaralaštva
Bošnjaka. Srpski zločinci su,
u skladu sa velikodržavnim
projektom o formiranju
etnički čiste srpske države,
srušili i čuvenu A1adža
džamiju u Foči, najvrijedniji
objekat orijentalne
arhitekture na Balkanu",
istako je, između ostalog, na
promociji koja je upriličena
u Domu armije, dr. Smail
Čekić, direktor instituta.
Tucakovićeva knjiga biće
nišan A1adže, nišan jednom
ubijenom monumentu, kazao
je mr. Ismet Bušatlić, jedan
od promotora.
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rema podacima Odsjeka ministarstva za '11.1 "Povratak je jedini cilj Bošnjaka iz Vlasenice.
izbjegla i raseljena lica li Mrkonjić Gradu :ffff \ I Nikakva prodaja ili zamjena imovine ne dolazi
nalazi se 1.086 izbjeglih i raseljenih lica. ~\\I !u obzir", rekao je načelnik općine Vlasenica,
Riječ je uglavnom o Srbima izbjeglim iz Krajine ·llll !koji privremeno djeluje u Tuzli, piše
i srednje Bosne.
f~i : Oslobođenje.
I
Po anketama, 99 posto izbjeglih lica ne želi da
:Prvi put poslije rata oko 50 Bošnjaka, trenutno
se vrati u prijeratna prebivališta, stoga je ffff
nastanjenih na Tuzlansko-podrinjskom
Izvršni odbor Mrkonjić Grada predložio 'if! !kantonu, je obišlo svoje porušene kuće u selima
odluku da se izbjeglim i raseljenim licima :ffl !Mršići i Durići kod Vlasenice. Prognanici su na
odobre besplatni placeve. Te lokacije bi se ii::: : svoja prijeratna ognjišta došli UNHCR-ovim
I
dodjeljivale u Gerzovu, Bjelajcu, Baracima i
: autobusom u pratnji policije Republike Srpske
I
Mrkonjić Gradu.
iI\\
: i IPTF-a. Posjetu je organizovao ured za l
Prošle godine je već i odobreno 30 placeva za :,:, !povratak općine Vlasenica, sa sjedištem u!
J:
izgradnju porodičnih kuća uBielajeu.
:L ___________________________________________
Tuzli.

il

!

- Prije dva dana.
- Vidim po pismu da je Rahman zdrav, vjerujem da mu i
radnja ide dobro, ali ga dvije
godine nema meni, a ja ne
pamtim kad sam bio u Sarajevu ... Reci mi, bogati, more li se
i sada ko nekada u Sarajevu
na Baščaršiji kupiti kr~tka metla? - pita Mustafaga. .
. - Može, ima jedna metlarska radnja u kojoj se može kupiti svakakva metla.
- I taj metlar mi je nekad
navraćao ovdje u Stambal,
ima tu rodbine, a ponekad
ovako s pismom dođe i poneko mlađi, to su oni što švercu-

Ii

gu, a drago mi i čuti Bošnjaka,
vidiš, ja llam svoje sinove prvo
naučio da govore bosanski, pa
tek onda turski, raspričao se
Mustafaga.
. - Babo, naš musa fir bi rado
Vj,dio kako Stambol živi noću,
l'fQće nešto o tome da napiše,
moiemo Ji ga nas dvojica noćas izvesti,..
.
- Bujrum, bujrum, ne branim, ima tog života ovdje- ..
I odvedoše me u noćni lokal "Čakil". Sve je unutra u boji ljubičice, svaki hastal ima
svoju rešetkastu ogradu, ali se .
sa svake stolice vidi šta se dešava u cijelom "Čakilu". Konobari donose obavezne jemeke, pa piće ne tražeći narudžbu. Kao i u drugim istanbulskim noćnim lokalima, u "Čaki
lu" se muzički sastavi smjenjuju, po sahat, sahat i po svira jedna muzika, potom stiže
druga. Oko ponoći bijaše na
redu Serpi/, sedamdesetih godina najljepša i najpoželjnija
turska kafanska pjevačica.
Kad se pojavila na ljubičastoj
stazi, sve je ustreptalo, niko
nije ostao hladan te noći, jer
Serpil je poklonila ljepotu, pogled i pjesmu sval.<ome i nikome. Poslije njene pjesme, sve
bilo je tišina i'nas trojica odosmo svako na svoju stranu.
Sutradan naveče zvoni telefon u mojoj hotelskoj sobi:
Ovdje Mustafaga, pos/aću
auto po tebe, dođi mi na Sijelo,
trebaš mi... Te ja, šta ću, odoh
i samo što sam sjeo, Mustafaga upita: Gdje si sinoć bio s
mojim sinovima i ko je tamo
pjevo?
- Bili smo u ·Čakilu", pjevalo ih je više, a meni se najviše
dopala Serpil, velim Mustafagi.
- Sad sve znam, to je ona
što njene sise i noge vazda
govore "Bujrum, bujrum!" A
moji sinovi od toga pobudale"
pa ih ni večeras nema kući,
kaza Mustafaga i duboko uzdahnu.

Izvoli!
Bujrum! bujrun! bujrunuz! (turski: buyrun! buyrunuz), izvoli! izvolite!
(Bujrum, bujrum, moji dragi gosti! Ako misliš da možeš bolje raditi ovaj
posao, bujrum!); bujur, izvo/i, izvolite; turski buyur! imperativ, 2. lice jednine od buyurmak: zapovijedati, naređivati.
.
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OSLOBOĐENJE

SVIJET AUTOMOBILA

Jaguar S - Type
Signal nove ere

Z

a čuvenu britansku
automobilsku kompaniju
Jaguar, koja se nalazi u
vlasništvu Forda, novi S- Type
Sport Saloon je vjerovatno
naj vaZnIJ I proizvod posljednje
decenije. Na održanom salonu
automobila u Birminghamu svjetsku
premijeru imao je dugo očekivani
Jaguar S - Type. Razvijen i
dizajniran u Engineering centre u
Whitley, Coventry, novi model biće
pravljen u pogonima u Castle
Bromwichu u blizini Birminghama i
doći ću u prodajnu mrežu u martu
ove godine.
Jaguar S - Type je potpuno nov,
kompaktni luksuzni sportski salon
koji bi, ustvari, trebao zamijeniti
trenutno postojeću gamu XJ i XK
serija. S - Type je, takođe, prvi
jaguarov automobil u kompaktnoj
kalsi od davnih pedesetih i 40.000 novog modela, s tim da u
legendarnih modela Mark II i 2000 godini taj broj premaši i
"orginalnog" S - Type modela. Novi
50.000 komada. Može se slobodno
model je pozicioniran ispod XJ zaključiti da su očekivanja
serije, kako veličinom tako i rukovodstva britanske (američke)
cijenom, i na njemu je težak zadatak kompanije više nego smjela u
p e n e t r i r a nj a u j e d a n o d prognoziranju prodajnih rezultata
najporpulsivnijih segmenata novog Jaguara "za široke narodne
automobilske industrije - takozvane
mase" (u ovom slučaju riječ "široke
kompaktne kalse. Menadžmentski
narodne mase" se drastično razlikuje
odbor Jaguara očekuje da će se
od onoga što se kod nas pod tim
tokom naredne godine prodati oko
podrazumijeva). Sa novim,

RADIO GUS BOSNE l HERCEGOVINE
Svakog cetvrtka
od 7:00 do 7:30

Tel: 718-777-7872

))
Fax:

~18'-721-8933

'. ,
:,1 ...:1

;-.,

f,

zasnovana na 3,0 litaskom AJ- V6
najmanjim Jaguarom rukovodstvo
kompanije očekuje da će u ovoj , motoru (240 KS) izrađenom od
aluminija, kao i na prestižnom 4,0
godini dostići godišnju produkciju
litarskom Aj-V8 (280 KS) agregatu.
svih modela od 85.000 komada.
S - Typeom britanski Jaguar ulazi u
Karoserija novog modela odaje da
se radi o praovm Jaguaru. Visok novu eru svog poslovanja. To je
standard izrade u spoju sa vidljivo iz činjenice da je S - Type
vrhunskom tehnologijom, moderan
ustvari model iz kompaktne klase
dizajn, prostrana unutrašnjost uz
(dakle, bliži običnim smrnicima), ali
primjenu ručno obrađenih prirodnih
i zbog toga što je novi model ustvari
nastao na već postojećoj platformi
materijala garantuje dobru prodaju
Lincolna LS, iz sastava grupacije
novog S - Typea. Pogonska grupa je
Ford Motor Company.
. Komentarišući pojavljivanje novog
modela Nick Scheele, predsjednik
Jaguara, je rekao: "Pojavljivanje
I
novog S - Typea je signal nove ere u
historiji naše kompanije. Novi model
je tek prva stepnica u našoj
dramatričnoj proizvodnoj ekspanziji,
čiji je cilj privlačenje novih mušerija
marki Jaguar. Mi se iskreno nadamo
da ćemo do 2002. godine postati
vodeći u segmentu automobila više
klase".
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ZEML.JA BOŠNJAKA

.JOSIP VRBIĆ
(nastavak iz prolJog broja)

Sl

Jepan Ostoja(1398.-

1404) nije bio po volji
Žigmundu, jer ga na bosansko
prijestolje dižu velikaši koji su se bili
zajedno s hrvatskim plemstvom
urotili protiv njega, a među njima i
Hrvoje, koji je prijanjo uz
napuljskog kralja Ladislava. Ladislav
je dapače imenovao Hrvoju svojim
glavnim zamjenikom u Hrvatskoj na
što je bio pristao i Ostoja. To razljuti
Žigmunda i on počne pripremati
vojsku da udari na Bosnu i u julu
1398. provali u Hrvojine "Donje
krajeve" i dopre do Vrbaskog
grada, blizu današnje Banja Luke,
ali ga tu Hrvoje dočeka i potuče.
Žigmund pobjegne, ali Hrvoje pođe
za njim i porobi mu i prisvoji
dubičku županiju. Žigmund opet
pokuša kroz Usoru, ali ga tu dočeka
sam kralj Ostoja i suzbije. Tada
Ostoja iz zahvalnosti preda Hrvoju
(u decembru 1400.). Hlijevno sa
cijelom župom.
Sa Dubrovnikom Ostoja je bio u
dobrim donosima, čak je bio počeo
i darivati Dubrovčane da ih privoli
na svoju stranu, jer kako Dubrovnik
tako su i Hrvoje i Ostoja sanjali da
pod stijegom napulj skog kralja opet
pridruže Bosni Dalmaciju i Hrvatsku
koje im je bio oteo Žigmund. Tada
Hrvoje pozove dalmatinske gradove
da se pokore napuljskom kralju
Ladislavu, a Hrvoje im obeća da ći
ih bošnjačka vojska braniti od
Žigmunda. Na to pristane Zadar, ali
Dubrovnik i drugi gradovi ostadoše
vjerni Žigmundu. Na Hrvojino
ustrajanje uz Ladislava, Splićani
provale u njegov grad Omiš i osvoje
ga. Na to se Hrvoje naljuti i stane s
vojskom provaljivati u dalmatinske
gradove i okolicu i uznemiravati ih.
Žigmund tada pohita pomoći
dalamatinskim gradovima i
Hrvatskoj, koju je smatrao svojom
kraljevinom. Došavši u Dubrovnik,
dalmatinski gradovi mu prisegnu
vjernost, što razljuti Ostoju i Hrvoja
i dođe do rata između Dubrovčana i
Bošnjaka 1403. Trogir i Šibenik su
se ipak pokorili Ostoji.

hrvatskim kraljem. Hrvatski
pobunjeni velikaši su ga pozvali na
Ugarsku, ali on odbije i vrati se u
Napulj, a upravu novostečenih
zemalja povjeri Hrvoju i (19.oktobra
1403. god .) Imenuje ga glavnim
vikarom u Hrvatskoj,Ugarskoj,
Dalmaciji i Bosni, a osim toga i

hercegom splitskim.
Kralj Ostoja nije prisustvovao
Ladislavljevoj krunidbi, jer mu ne
bijaše pravo da se on kruni kraljem
ugarsko-hrvatskim i time umanjiva
njegove izglede da Hrvatsku vrati i
propoji Bosni. Kivan na Dubrovnik,
navali na Župu i Šumet, zauzme ih
od Dubrovčana i osvoji Primorje.
Kad su Dubrovčani pozvali
Žigmonda u pomoć, Ostoja se
pomiri s Dubrovčanima i napravi s
njima ugovor, ali ni tada nisu bili
dobili Primorje i Dubrovčani su i
dalje nastojali da im Ostoja vrati
Primorje. I kako je Ostoja počeo
protežirati Mlečane na uštrb
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kada je LadIslav
Ladislava u nadi da ovaJ' neće nikada
· ' up l
' (g. 1403 .) u
b ro d ovlJem
doći u Hrvatsku, te će Hrvatska i
OVIO
Dalmacija opet biti bosanske Zadar i tu se okrunio ugarsko-
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trgovine po Bosni,

Dubrovčani su i dalje nastojali da im

Hrvo1a
da se pnhvatl kraljevske
J
časti, a ako on odbije, oni će
pokušati s Pavlom Radišićem.
M e du t im B o.šnj
s u. u
međuvremenu Izabrah kraljem
zakonitog sina Tvrtka I. Tvrtka.
l" d'
b')
(nastavak u s Ije ecem roJu

ac~

VI PITATE, DOKTORODGOVARA
Iu Iinterne medicine, stomatologije,

redakciju SabaH-a stižu zahtjevi od naših čitalaca da se piše nešto o krvnom pritisku. Inače mi ovdje imamo tim ljekara iz oblasti ginekologije,
neuropsihi~a~rije ... ~oj~ ,su spremni ~ svako ~?ba da pomognu i daju s.~vjet našim čitaocima. Pošt~ je gore
navedena tema u domenu prof doktora HajTIJe SUIJOVIC, opet smo Je zamolIlI da se na trenutak OdVOJI od svog veoma napornog Istraživačkog
rada iz oblasti medicine i gioiogije te odgovori na pitanja vezana za krvni pritisak.

VISOKI KRVNI PRITISAK - HYPERTONIE -

P

oznato je da naš bošnjački a i
svi ostali narodi boluju od
bolesti visokog krvnog
pritiska. Mnogi nisu svjesni da
boluju od ove tihe bolesti. Najčešće
visoki krvni pritisak se otkriva
slučajno kada se osoba javi ljekaru
osjećajući izvjesne smetnje i u tom
pogledu se izvrši rutinska kontrola.
Konstantno povećanje sistolnog
(gornjeg) idijastolnog (donjeg)
pritiska naziva se PRIMARNA
HYPERTENSIA. I ako se ne
kontroliše može naškoditi srcu i
mozgu.
U kulturnom društvu obadva
pritiska rastu do 60 godine poslije
toga sistalni pritisak (gornji)
n~stavlja da raste adiastalni (donji)
pokazuje tendenciju da se stabilizuje
ili smanjuje. Na protiv tome u
primitivnim društvima ni jedan ni
drugi pritisak nije povećan,
praktično ne egzistira. Objašnjenje:

minimalni sistemski arterijski pritisak
koji nastaje u toku lijeve srčane
komorne relaksacije. Ovaj je mnogo
značajniji u izučavanju arterijskog
pritiska kada se miruje. Normalni
sistalni (donji) pritisak je između 60
- 90 mmHg.
Povećani
krvni pritisak
HYPERTENGIE -se definiše kada
je krvni pritisak veći od 140 - 90
mmHg.

Kategorije
povećanog krvnog
pritiska

B

lago povećanje kada je
dij astaini veći od 100 mmHg
i manji umjereno povećanje
100 i 120 mmHg. OZBILJNO!!! preko 120-140 donji pritisak.

Zbog smanjene količine unošenja
soli ispod 60 miliekvivalenata
dnevno. Poštovani čitaoci mjerite
redovno vaš krvni pritisak jer je
veoma važno zbog rada srca, stanja
cirkulacije krvi i arterijskog otpora.

Simptomi
bolesti

M

.
znaCI

M

'"
Sta
se opaža tokom
mjerenja krvnog
pritiska

jerenje krvnog pritiska se
sastoji iz sistalnog
(gornjeg) i dijastalnog
(gornjeg) pritiska. Sistalni pritisak
reflektuje maksimalni pritisak koji
usmjeren ka arterijskom a
prouzrokovanje lijevom komornom
kontrakcijom. Normalu i sist.
(gornji) pritisak je između 100-140
mmHg. Distalni (donji) reflektuje

.

I

I
I

ogu i da se ne pokažu kod
svih osoba. Uglavnom su
primjetni kod većine osoba
i oni su sljedeći: glavobolja, dupla
viđenja, krvarenje iz nosa, zujanje u
ušima, zaboravnost, otežano disanje,
ubrzan rad srčanog ritma, nesanica.
Nekontrolisani krvni pritisak može
prouzrokovati mnoge promjene u
organizmu kao što su vrlo opasne
bolesti: srčani udar, moždani udar ili
bubrežne smetnje. Zato je veoma
važno da liječite krvni pritisak.

Kako nastaje visoki
krvni pritisak

B

olesti koje mogu da dovedu
do povećanja krvnog pritiska
su: šećerna bolest (diabetes
mellitus), zapaljenje bubrega
(glomerulo nefritis) lokalna
oboljenja krvnih sudova crveni vjetar
povećano
lučenje hormona
štitnjače, arteriosklerosis itd.

Kako znati da se
boluje od visko g
krvnog pritiska

Dakle to su: sušenje usta, pospanost,
osjećaj slabosti kada se mijenja
položaj tijela, povećanje odnosno
sniženje srčanog ritma, lupanje srca,
proširenje zenica, otežano disnje,
otoci na nogama, licu, stomaku i
rukama, smanjenje krvnog pritiska,
nervoza, drhtanje ruku i gađenje,
povraćanje, depresija i vrlo vrlo
bitno gubljenje u vremenu i prostoru
to jest konfuzia. Ukoliko primijetite
neke od ovih simpotma na uzimanje
lijekova, obratite se hitno ljekaru.

D

ijagnoza se postavlja kada
ljekar, dokumentira povećan
krvni pritisak u toku liječenja
i to 3 puta na obadvije ruke. Takođe

- ~=-==

dijagnoza se postavlja 3 puta u 3
nedjelje. Znači da osoba treba da
dolazi ljekaru na pregled i svaka 3
puta treba ustanoviti povećan krvni
pritisak. Pravi se i laboratorijski
nalaz krvi. To za vas nije bitno. To
treba vašem ljekaru da utvrdi zbog
čega se došlo do toga.
I I.

Kako lij ečiti visoki
krvni pritisak

N

aravno i prije svega smanjiti
težinu ukoliko je gojaznost u
pitanju. Ne pušiti, ne piti
kahvu niti alkohol. Ne jesti puno
slanu hranu. Svakako je
nezaobilazna terapija lijekovima. To
vam daje vaš ljekar i oni smanjuju
krvni pritisak. Svaki lijek ima
različiti efekat na tijelo. Ja ću vam
navesti samo neke nepoželjne
posljedice i ako vam se pojave javite
se doktoru hitno!! !
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Šta treba uraditi da
se zaštitite od
nepoželjnih efekata
lijekova

C
V

..
Itajte uputstva za uzimanje
lijekova, pažljivo i postupajte
pravilno po uputstvu.
Nemojte prekidati uzimanje lijekova
na svoju ruku . Nemojte
upotrebljavati lijekove za gripu bez
pitanja ljekara. U svakom slučaju
obratite se vašem ljekaru i on će
vam objasniti sve što vas zanima.
Prof doktor Hajrija Suljović

]
Nova zvijezda bosanske estrade:

nŽANA ŠAKOVIĆ
Kada radite posao sa ljubavlju onda ima vremena i za porodicu, kućne
poslove, za sve se nađe vremena ...
~111~ akon što je dopadljivom

iNJllll
pjesn;;om "~aš ti do?ro sto~:
: : : : : : : : : : : : : :;:;:; s uze
D zan a S ak o c
Vl

dospjela na vrhove top-lista
novokomponovane narodne muzike,
mnogi su očekivali njen audioprojekat, koji je ovih dana ugledao
svjetlo dana pod nazivom "Tako je
pošteno".
Kako sama reče nije žurila sa
kasetom. Nastoja je da sve ispadne
onako kako treba. Autor pjesama je
njen muž Armin dok je aranžmane
uradio Nino Pršeš i Ahmed Manko.
Pretpostavlja se da će pjesme: "Eh
da mogu", "Tako je pošteno",
"Osvetnik", "Nek te ne bude",
"Hajde vrati se" znati pronaći put do

srca onih kojima su namjenjene.
Teško je reći kojaje pjesma najbolja
I jer su sve na svoj način lijepe. Brojni
I
d .
pozivi za nastupe govore a Je
pornašla čarobnu formulu koju bi
svako na svom putu do uspjeha
poželio da ima. Ulaže dosta u svoj
imidž, u izgled, odijevanje. Sve to
l doprinosi da publici na najbolji način
prezentira svoje stvaralaštvo. Njene
pjesme su pune tempa, igre, plesa i
jednostavno skreću pozornost
publike. Kaže da voli nastupati
svugdje gdje je dobra atmosfera.
Obično su to eminentni restorani.
Estradni posao jeste umjetnost, htjeli
to ili ne priznati oni koji ih
svrstavaju u vašarske radnike. Za
dobru prezent~~iju umjetn.osti treba\
mjesto i amblJent dostOjan posla

I
I

kojim se bave. To kafana svakako
mje.
Pjesma "Baš ti dobro stoje suze"
usmjerila je pozornost javnosti na
ono što je uradila Džana Šaković.
Vjerovatno će tek sada biti u žiži
javnosti. Kaže da ovaj posao radi s
ljubavlju i da zato stigne sve, za sve
se nađe vremena i porodica, kućni
poslovi i ostalo. Smatra da su žene u
blagoj prednosti od muškaraca u
pogledu angažmana ali su često
suočene sa problemima koji malo
imaju zajedničkog sa pjesmom.
Lošim stranama ovog posla izložene
su one koje mimo glasovnih
mogućnosti stasom i oskudnim I
odijevanjem pokušavaju doći do
estradnog trona. O statusu estradnih
radnika, zaštiti autorskih i
izvođačkih prava, kaže Džana, niko
ne brine. Pogotovo su time oštećeni
autori. Napisali najveći hit ili
najobičniju pjesmicu ista je stvar ali,
očekuje da će uskoro na ovom planu
puhnuti povoljniji vjetrovi i status
estradnih radnika podići na nivo
dostojan življenja.
U planu su joj za sada promotivne
aktivnosti. Obilazak radio i TV
stanica, nastupi pred publikom, pred
onima zbog kojih je sve ovo radila.
Na redu je provjera kvaliteta
urađeno g i to pred najpoštenijim
sudom, sudom pbulike koju niko nel
.1 može prevariti. Prve reakcije sa
, terena kažu da bez straha može izaći
pred ovaj sud jer će njegova presuda

I

I

biti u njenu korist, jer je kaseta
"Tako je pošteno" kvalitetno

\urađena.
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HOSAFI I PALUZE

H

OŠafje riječ perzijskog porijekla za kompot od voća a paluzaje "vrsta kompota koja se začini
gušće" i ovaj naziv je perzijskog porijekla.

ramućenim pšeničnim

škrobom usljed

čega je

HOŠEFOD
SUHIH ŠLJIVA
Potrebno: 50 dkg suhih
šljiva, 20 dkg šećera, 3
kliči ća, 'l'2 l vode
Priprema: Šljive operite,
stavite u lonac i dodajte
secer, klinčiće i vodu.
Kuhajte dok šljive ne padnu
na dno. Služite toplo ili
hladno.
ov

VARENOZITO
Potrebno: 25 dkg pšenice,
25 dkg oraha, 10 dkg meda,
15 dkg šećera, 5O g
maslaca.

ŠARENI HOŠEF

Priprema: Operite pšenicu
i izručite je u lonac u koji
dodajte vodu i šećer. Barite
2 sata. Procijedite. Jedan
dio stavite u plitku tepsiju,
premažite medom i pospite
orasima. Odozgo stavite
ostatak pšenice, pomastite i
zapecite. Kada je gotovo i
oglađeno pospite orasima.
ov

HOSEFOD
VI SANJA
ov

PALUZA OD JABUKA
Potrebno: 10 dkg pšenišnog škroba, 15 dkg jabuka, 15
dkg šećera, 20 g mljevenih oraha, 20 g šećera u prahu.
Priprema: Isjeckajte jabuke, obarite ih u 'l'2 l vode i
pošećerite ih prije kuhanja. U 2 dl vode razmutite
pšenični škrob, podlijete jabuke i potom kuhajte još 10
minuta. Istresite u dzjelu i ukrasite šećerom u prahu i
ml'evenim orasima.

Potrebno: 40 dkg višanja, 20
dkg šećera, 2 klinčića, malo
cimeta.
Priprema: Očišćene višnje
(košpice nemojte vaditi) stavite
u lonac. Dodajte šećer, cimet i
klinčiće tu ulijte 'l'2 l vode.
Kuhajte dok VlSnje ne
omekša'u. Služite hladno.

SabaH

Potrebno: 10 dkg suhih
šljiva, 50 g suhih jabuka, 10
dkg suhih krušaka, 50 g
suhih smokava, 50 g suhih
datula (hurmi), 50 g
grožđica, 15 dkg sitnog
šećera, l limun, 3 klinčića, l
štapić vanilije, malo cimeta.
Priprema: U dvije litre
vode stavite oprano voće i
začine da se kuhaju l sat.
Kada je napola kuhano,
dodajte iskrižan limun.
Služite hladno.

MUHALEBIJE
Potrebno: U loncu skuhajte l litar mlijeka, uspite 15 dkg
griza i 15 dkg šećera i miješajte. Poslije 10 minuta
izručite muhalebi'u u zd' elice. Služite hladno.
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Iz knjige: Antologija bošnjačke usmene priče
Aiša

Softić

IGMAN - ALIJA

BAJKA

[!lJ
D

oskoraje živio postar i koštunjav čovjek,
seljak, i često slazio u Sarajev~. Bijaše
mu kuća pod starom Igman plamnom, pa
mu i ne bijaše drugog imena već Igman-Alija. U
koga je zimi sijelo, ko će najbolje društvo
zabaviti, već Igman-Alija. Najveće strahote,
bojeve s divovima i mnogo koješta priča IgmanAlija, a svugdje je on bio i to baš ponajbolji junak.
Evo jedne njegove, gdje opet sam o sebi
pripovijeda.
"Ono ti ja, pobro si moj, u mlad~sti svojoj
imadijah jednog vremena dosta para. Sta ću, kud
ću, ne znam. Da mi je, što no vele, da se
proveselim, da vidim svijeta; kad ću trošiti, da bar
imam za što da ne žalim, ha? Jeli Boga ti! Dok mi
na jednoč na um pade: Cuo sam da u Stambolu
ima šta ti srce more zaiskati, pa onda, golem je to
šeher, da za heftu na konju ne bi mogo obić, a
svijeta! Tu se je, vele, sleglo sedamdeset mileta.
Aja ti se bogme spremim, oženjen nijesam bio, a
,

v

mater i sestru namirim, pa put pod noge.
Zaboravih ti reći, obuko sam se, ama znaš, ko da
u svatove idem. Hele bogme, što ću ti duljiti,
dugo sam išo, ne znam ni ja, pravo da ti kažem,
eto čini mi se odavle sam pošo baš negdje po
kasumu, a onamo sam stigo, a trešnje istom
izašle, pa ti sad hesabi.
Kad dođem, opkonačim se u najboljem, hanu.
Sutra rano izađem iz hana i pođem jednim
sokakom. Nijesam puni išo, kad evo ti preda me
nekakve nene.
- Hoš-geldu, kako si, jesi li ti Bošnjak? - zapita
me.
- Jesam. - velim joj ja.
Poče me odmah zvati svojoj, kući, svejedno ko da
me je sedamdeset i sedam puta rodila. Otima?
sam se i šta nijesam radio, ali sve uzalud, ona doh,
gori, oko mene ko šejtan i odvede me svojoj kući.
Kad tamo, zasenetim se, to ti sve uređeno ko u
našeg valije, sve lijepo prostrto.
.
Istom eto ti jedne djevojke i unese kahvu. Ona ml
nena naišareti na nju i upita me begenišem li?
Šutio sam, nijesam ništa odgovorio. Nena me
upita bil ja curu uzeo pod svoj nićah. Ja
odgovorih da ne bih; nijesam došao da se ženim,
već samo da osejrim Stambul. Opet ona oko mene
i reče mi da idem u najbližu kahvu, pa da upitam
u kojem su oni halu, te ako begenišem, dobro, a
ako ne begenišem, nije ništa ni bilo.
Brate bogme cura mi se svidjela, nema fajde, ali
mislio sam se, šta ja znam, kako se može desiti,
pa da čovjek nagraiše. Hele, odem u najbližu
kahvu i raspitarn njihov haI. Kad mi kazaše, da je
to lijepo mjesto, bogme ja ukabulim i oženim se.
Svadba i sve ostalo svrši se za heftu dana. Nije
prošlo puno. vakta, dođem ja jednom iz čaršije
kući. Kad al me žena nešto naljuti, pa pođem da
je udarim, a punica na me oči iskolači, te mi veli:
- Znaš, ako je udariš, nećeš više biti insan, ko što
si bio, već nešto drugo.

Ja se još više ražljutim i skočim da ih obje bilo tude lijepo, ne mogu ti kazati. Hele, meni na
istučem, ali punica uze nekakvu šipku i udari me
um pane punica, pa pomislim, kad bi ja sam sa
njome, pa reče:
strukom otišao, može biti da bi me povratila ko
- Do sad bio insan, a od sad magarac.
što sam bio insan.
Kad se obazrijeh, kad ja magarac, baš pravi Mislio sam i mislio, pa se ukradem od svoga
magarac, pa eto! Počnem da što govorim i da
sahibije i okrenem stambolskim sentom, ok1en
molim, al ja revem. One uzeše dvije toljage i sam i došo.
istjeraše me iz kuće. Kad sam bio u avliji počnem Krio sam dobro onu struku da mije kogod ne vidi.
rikati, ne bi li me se smilovale, al sve uzalud. U Kad sam došao na more, ušuljam se u jednu
tome se skupi sav komšiluk i njih stane ružiti, što I đemiju i prevezem se u Stambal. Trčao sam kroz
će im magarac, pa da ne mogu kod svojih kuća od
sokake i prispio puničinoj kući sa strukom oko
njega mirno sjediti. One odgovoriše da je nečiji
vrata. Zalajem u avliji kad eto ti moje žene, te
tuđi onako unišo u avliju. Komšije uzmu toljage
poviče svoju majku da vidi u mene struku oko
te me izlemaju i otjeraju daleko izvan grada. Ja
vrata. Na to me odnesu u sobu i skinu mi struku.
jadan i kukavan, šta ću? Hodao nekoliko dana po
Ja pomislim da će me već oprostiti onoga gazapa,
merajama, djeca me ganjala, jahala, turala mi
a ona uze šipku iza grede i opet me udari, pa me
slamke u uho, a ja sve trpio.
pretvori u goluba. Onda mi otvore pendžer i
Jednog dana odem opet kući, ne bi li mi se punica , istjeraju me iz sobe na krov. Tude sam guko i
smilovala, pa me kako opet u čovjeka povratila.
plaka svojim plačem, ali svejedno. Smislim se, te
Kad eto ti nje, nosi onu sihirbasku šipku. "Ah,
prhnem i odletim dva-tri sahata za Bosnu. Dođem
evo našeg magarca, opet došo", reče ona i zovnu
kući nekako oko ićindije. Bio sam plaho gladan.
mi ženu. Počenm se ja umiljavati, ne bi li me
Po mojoj sreći, razvijala mi sestra burek, pa
kutarisala toga belaja, al ona udari šipkom po
iznosila juhke da ih suši. Ja sletim s kuće, gdje
mem l reče:
sam se bio zaustavio, te počnem čupati jehke.
- Do sada bio magarac, a od sada mali ćuko .
Sestra istrča sa oklagijom i hjede me udariti, ali ja
utečem
na krov.
I ja se pretvorim u psa: počnem da govorim ali ja
laj em. Te laj, pa laj, dok se opet komšiluk skupi i
- Vidi, majko, došo nekakav golub, pa mi sve
juhke iščupa - povika ona.
s njima zajedno istjeraju me iz avlije. Dva-tri dana
sam se vuco po sokacima, te odem na more, na
- Neka ga, ćerko, neka. Ko hajvan, gladan, neka
obalu. Uniđem kradom u jednu đemiju, pa se
se najede - odgovori joj mati.
ušutim, misleći da me preveze na onu stranu, pa
Pošto sam se najeo, slušao sam kako mi se majka
ću okrenuti kući.
i seka razgovaraju. U tom i akšam prispije. Ja se
Kad sam prešo, pođem jednim sentom za koji sam
popnem na lipu, koja je bila blizu kuće i tu se
mislio da vodi u Bosnu. Dugo sam putovo, kad al
opkonačim. Kad je zamračilo, eto ti, doletiše na
ja izbijem u nekakvu tuđu zemlju. Gladan k~
lipu dvije sove i počnu gledati oko sebe. Istom me
gladan, dođem u aščinicu, pa počnem mahatI
jdna ugleda, pa upita drugu:
repom, ne bi l što da jedem. Istom jedan čovjek
- Kakva je ono tica ondje?
dođe k meni, pa zaviče:
A ona joj odgovori:
- Gdje si mali, hodi meni, hodi - i dade mi
- Zar ne vidiš da je golub.
komadić hljeba. Iza toga povede me sobom kući.
- Pa znaš da golub neće nikad na drvo - reče prva.
Kad smo došli kući, upita ga žena što će mu
štene. A on joj odgovori da treba, jer svakako
- E, moja draga, ono nije pravi golub, nego
nemaju nikog ko će im zabavljati jedinče. Bogme
Igman-Alija, pa je išo u Stamb al i ono je punica
ti ja tude ostanem. Pazili su me tako da sam jeo s
njegova od njega učinila. Već da zna sad siromah,
njima i spavo zajedno sa djetetom u bešici, kojaje
pa da opet ode onamo i da uzme onu šipkU u
bila ko slandžak odignuta od zemlje.
kljun kradom, pa da udari punicu i rekne ovim
Jedne noći nešto se probudim. Kad pogledam,
našim jezikom: što bilo-neka postane, onda bi on
dijete spava. Već se počela zora ukazivati. Nu
posto insan, a ona ono što on rekne.
vidi tu čuda, nekakva golema zmija pošla uz
Čim je svanulo, odletim ja u StamboI, te uniđem
bešiku djetetu. Ja brže bolje skočim, šćapim je
kroz pendžer na divhanu i nađem onu šipku. Kad
zubima za glavu i počnem se s njom hrvati i lajati.
eto ti punice. Ja brže bolje ispustim iz kljuna na
Al eto ti moga sahibije i žene mu. Kad to vide,
nju onu šipku i rečem: do sada bila moja punica,
viknu:
a od sada mazga. Čim sam to učinio, ona postane
- Stoga naša djeca umiru, eto nam, hvala Bogu, to
mazga, aja insan kao i prije. Onda odem u drugu
ostade živo. Od to doba počnu me bolje paziti i
sobu
i nađem ženu, te i nju pretvorim u mazgu.
nagledati. Načine mijedno šilte od perja i kupe mi (
Sada odem u čaršiju i istelalim kuću i sve što sam
struku dukata te metnu na vrat. To je bio moj
imao, pa poćeram mazge kući. I eto zante, da sam
amanet. Kad bi ja izišao sa svojim sahibijom u
dugo gonio drva na njima, dok jednu nak1aše
čaršiju, oni bi se drugi ljudi rugali što mi ~e
vuci, a ja onda i drugu podadoh, šta će mi. Eto ti
metnuo dukate na vrat, a on bi im se pohvaho
moj dragi, što je ženski šef.
kako sam mu ja učuvao dijete od zmije. Plaho ini

!
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DESET SEDMICA BESPLATNOG
UČENJA ENGLESKOG JEZIKA
ZA IZBJEGLICE
Jakson Heigts-Elmhurst Kehilla,Ins nudi besplatne časove
engleskog jezika za izbjeglice i osobe sa odobrenim azilom. Časovi
uključuju gramatiku, pisanje rezimea, pripreme za intervjue i
upoznavanje sa različitim aspektima američke kulture.

Polaznici se mogu registrovati u našem uredu (Odjel za zapošljavanje)
Vrijeme predavanja: Od 6 do 9 PM
Na adresi 74-09 37.Avenija (Soba 417)
Direkcija za dolazak: Vozovi #7, E, F do 74. ulice
ZA SVE DETALJNIJE INFORMACIJE NAZOVITE
Ms. Bonelli na tel. 718 457-4591

DESET SEDMICA BESPLATNOG
UČEN"A ENGLESKOG JEZIKA
ZA IZB"EGLICE
ZA SVE DETALJNIJE INFORMACIJE
NAZOVITE
Ms. BoneIIi na tel.(718) 457-4591

- - - -- - --

---

NARUDZBEICA ZA PRETPLATU
--- -

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VASE IME I PREZIME
---

-------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ADRESA
---- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

GRAD - DRZAVA - ZIP CODE - BROJ TELEFONA
/ ____________ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - . J

opunite navedene podatke, isjecite narudžbenicu, priložite ček ili Mony order u željenom
osu i pošaljite na adresu redakcije.
DRESAREDAKCIJE

baH
4-14 33.St. #3R
C, NY 11106

PRETPLA TA ZA 3 MJESECA
PRETPLA T A ZA 6 MJESECI
PRETPLAATA ZA GODINU

$25.00
$48.00
$96.00

IU CIJENU JE URACUNATA I POSTARINA
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MICHAEL JORDAN

TO MOGU RIJETKI,
JER TO JE ODLIKA
SAMO VELIKIH
Isto onako kako je "znao da leti",
znao je i da ode

P

ostoje ljudi i događaji o kojima je
teško pisati, a da se ne upadne u
zamku, već pročitanog i stotine
puta ponavljanog. Još teže je pisati o
onome o čemu se svi slažu, gdje sistem
bilo kojeg vrednovanja nema šanse.
Michael Jordan - as, sinonim sportaša,
košarkaš. Čovjek koji je ozbiljno
zaprijetio igri pod koševima da se
nazove njegovim imenom. Jordanijadakošarka. Minula srijeda, dvorana United
centra u Chicagu. "To je bilo to", rekao
je J ordan, "nema više". l neka nema, jer
sve je već viđeno i bilo bi samo
ponavljanje. Bolje ne može. Osjetio je
to najpopularniji sportista svijeta. To
mogu rijetki, jer to je odlika samo
velikih. Isto onako kako je "znao da
leti" , znao je i da ode. Dao je šansu i
drugima da pokažu šta znaju. Dao je
šansu i drugima da igraju košarku.
Može li se kao Jordan? Teško, ali ne i
nemoguće. Treba vremena. I poslije
C~mbrlena i Jabara je trebalo vremena

do Michaela. I tada se mislilo da je to
to, i da nema bolje. I onda se pojavio
Jordan. Šest titula NBA šampiona sa
timom Chicago Bullsa. Pet puta igrač
prvenstva. Prosjek - više od 30 koševa
po utakmici Play offa. Lider-vođa u
mjerilima bez statističkih podataka.
Čovjek sa malim brojem pogrešnih
životnih poteza. Bogatstvo zarađeno
košarkom se mjeri na deset milijardi
dolara. Sa 35 godina postao je legenda.
l sada se treba privići. NBA bez
Jordana. Košarka bez Michaela. l za to
treba vremena, da oči ne traže dres na
kojem piše broj 23. Uzdasi i sjećanja.
Ovako je to radio Mishael. Ovako bi to
riješio Jordan. Sad je na drugima da
rješavaju . Air Jordan-leteći Michael. I
opjevan kroz pjesme i ovjekovječen
filmom . Postoje ljudi o kojima se sve
zna osim onog što i oni sami o sebi ne
znaju . Jedan od takvih i rijetkih bio je i
Michael Jordan. Treba li još šta dodati
ili pustiti da traje ...

sa M/'jmmn
0jegQYa bezbo! Karijera
, ~UJocdanill

~ '95;

,

POYn1tak košarci, 19; .!l13lfa. prva igra

~ tddiane i 19 ko
~_
New
Yorka ĆaK 55 poena. Na . sezone 8UIISI
titulu.
•
Bullsa l Jordan ~ g• •
- 27. 03. '98. pred čak. 63 ~ 1ilJPI. II AtJan.,
ti, postiže 34 poena. 14.07. '98. BulIsi,treći
PUt .uza$1OpnO, osvajaju 1il1IIU i Jordan PQllOVO
kUPi SVit titule najboljeg igtača.
• 1t 01. '$)9. Associated Press ObjaYtj(lje (feti·
nitM1i JQtdanov OQIaZak iZ NBA ko§aIKe.
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Predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, JusufPušina, za "~port" govori:

Od srijede
P

redsjednik Nogometnog
saveza Bosne i Hercegovine
ovih dana je u žiži
interesovanja. Njegov prvi
nagovještaj da će, nakon
katastrofalnih rezultata u
jesenjem dijelu i ovog posljednjeg
protiv Malte, doći do smjene na
kormilu, pokazao da su i sve
strukture ove asocijacije odlučile
vratiti ugled nogometu.

Intenzivne
konsu1tacije
Predsjednik NS BiH JusufPušina
je svoju kuću pretvorio u
kancelariju. Ovih dana je obavio
nebrojeno mnogo telefonskih
razgovora. Pitali smo ga:
Rezultati bh. nogometne
reprezentacije u jesenjem dijelu
su bili katastrofalni?
- Očekivali smo mnogo više od
onog što smo postigli. U svim
komibinacijama mi smo planirali

da ostvarimo pobjede na Koševu
i eventualno iznenadimo u
Litvaniji domaćina, što bi nam
bilo dovoljno za ovaj prvi dio
kvalifikacija za Evropsko
prvenstvo. Koncept kojeg smo
pravili bio je da se reprezentacija
BiH plasira u završnicu Evrope.
A to je značilo i poduzimanje
svih mjera. Uz malo više sreće
mislim da se to moglo i postići.
Danas, gledajući iz ove
perspektive, možemo konstatovati
da nismo uspjeli. Gledajući šta
smo učinili, moramo reći da smo
svi mogli mnogo više i mnogo
bolje. No, i sada mislim da nije
kasno, naravno uz kompletan
preokret rada i uz jedan
motivisaniji i sistematičniji način
rada.
Maltaje prelila čašu?
Svakako. Svi dosadašnji
rezultati su bili diskutabilni i

•

nOVI

zabrinjavajući, ali igra i rezultat
na Malti su pokazali da se hitno
nešto mora mijenjati. I odnos
onih koji vode reprezentaciju, ali
i odnos igrača prema igri i
državnom dresu. A to znači mora
biti odnos ozbiljniji i predaniji.
Koji je sada red poteza?
- Izvršni odbor na svojoj narednoj
sjednici koja će se održati tokom
ove sedmice, donijet će i
konkretne poteze. Imat ćemo
analizu svih ljudi koji vode
reprezentaciju, počev od
direktora do selekotora. Dakle, tu
ćemo sve odlučiti, mada više
nema šta da odlučujemo, epilogje
poznat i sada nam preostaje da
nastavimo intenzivnije raditi.

Uslijedit će preokret
A to znači?
- Mi ćemo sada sa novim ljudima
pokušati da dođemo do željenog
cilja i do razultata koji vode na

ljudi

Evropsko prvenstvo. Formirat
komisiju koja će
razgovarati sa svim kandidatima
koji dolaze u obzir, ponuditi im
naše želje i namjere, ponuditi im
ono što Nogometni savez BiH
može da učini i da im pruži.
Nakon toga ćemo saopštiti imena
novih ljudi u Stručnom štabu
našeg državnog tima. U svemu
ovome ćemo i te kako uvažavati
glas javnosti, jer javnost je i te
kako mjerilo svega. Moram biti
iskren: ja nisam samo
predsjednik Nogometnog saveza,
ja sam i navijač i mene je ovo
boljelo i te kako, a i meni su
zvonili telefoni kod kuće gotovo
24 sata. Bilo je i prijedloga, o
svim tim prijedlozima, vodimo
računa i mislim da ćemo uspjeti
na opšte zadovoljstvo svih da
ostvarimo cilj i na kormilo
dovedemo one koji vole
ćemo

reprezentaciju i koje hoće i mase.
Kada će startovati novi Stručni
štab?
- Novi ljudi će voditi našu
reprezentaciju već u susretu sa
Mađarskom
10. marta u
Budimpešti, a možda napravimo
i još jednu utakmicu u
međuvremenu na Koševu kako bi
reprezentaciji pružili što više
prilika da se sa novim ljudima i
novim snagama pripremi za meč
sa Škotskom.
Dakle, sve je poznato. Novi
čovjek dolazi za koji dan, bolje
rečeno imena će se uskoro znati,
a time, barem po roječima
predsjednika, i stičiće novi
rezultati. Da li će to biti Osim,
Hadžibegić,
njih dvojica u
tandemu ili posebno, tajna je još
koji dan. A onda u nove uspjehe,
barem se nadamo. I.Kreho

.~Pf

AKO STE IZBJEGLICA ~I!a
CT I
AKO !ELITE poe." RADITI 'aoJI!
AKO STE već KRENUU SA NEKAKVIM MALIM
PRIVATNIM BIZNISOM

OBRATITE NAM SE,
JElJ-M/VAM SIGURNO
MOŽEMO POMOĆI

DO KREDITA - BEZ KREDITA
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', " Patnja kroz
cio život

Sada manje zanemareni
ITALIJA - Modeli prikazuju odjeću Gučijeve
kolekcije za ovu i narednu jesen i zimu. Sada
manje zanemareni na milanskoj Nedjelji mode.

Ovog puta revija je namijenjena muškarcima koji
su, ipak, u odnosu na žene zapostavljeniji.
(Foto Reuters)

OPADANJE KOSE (3)

Jačaju,

ali ne

'vraćaju'

kosu

Koliko je poznato, do sada nijedan losion ili drugi preparat nije
obnovio izgubljene dijelove vlasišta, ali kao i mješavine trava, mogu
da zaustave ili uspore dalji proces
Od davnina su poznate
biljke koje sprečavaju opadanje kose. To je sjeme peršuna,
ruzmarin, rutvica, korijen sljeza
mačja
metvica.
i
Upotrebljavaju se na sljedeći
način: treba ih potopiti u sirće,
vino ili ulje. Tako dobijenu
tečnost koristiti za jačanje korijena kose. Bijeli luk išoanski
biber su, takođe, odlični, ali se
ne koriste zbog jakog mirisa
koji se teško ispira.
Domaći losioni za jačanje
korijena kose mogu se napraviti i na sljedeći načina.
• Jedna kašika marača,
koprive, kamilice, hajdučke
trave se potope u pola litra ulja
od suncokreta i ostave na
suncu da se lakše oslobode
biljna ulja. Ovim se uljem
masira korijen kose.
• Po tri supene kašike
sušenog lista ruzmarina, korijena mlade koprive, lista
bršljana, žalfije, oraha i čička
se stave u litarsku flašu i preliju sa sedam dl komovice .
Flaša se drži u toploj sobi 20ak dana. Procijeđena tečnost
se utrljava u korijen kose tri
puta dnevno. Količina je
dovoljna za mjesec.

• U pjenasto umućeno
žumance dodati kašičicu ruma
i kaši ku ricinusovog ulja.
Smiješati da se dobije jednolična smjesa kojom se masira
korijen kose. Potom se glava

• Čaj od obične koprive proi ohlađen se koristi kao
losion koji proširuje krvne
sudove glave i time poboljšava
rast kose.
Poznato nam je da je tržište
cijeđen

Najvažnije je otkriti o kojoj je
vrsti reumatizma riječ. Pravodobna dijagnoza prvi je korak u liječenju kOje u većini slučajeva
omogućuje ako ne izlječenje, onda značajno poboljšanje stanja. U
protivnom, kroz nekoliko desetaka godina, 50 posto bolesnika
postaju trajni invalidi.
Reumatske bolesti među
najčešćim razlozima za posjetu
ljekaru u visoko industrijaliziranim zemljama i više nego druge
bolesti, uključujući bolesti sistema krvotoka, karcinom i dijabetes, djeluju na radnu sposobnost. U Evropi osteoartritis ili
degenerativne bolesti zglobova
i kičme pogađaju oko 40 posto,
a u svijetu oko 10 posto stanovnika i pojavljuje se najčešće
oko 60. godine.
Upalne bolesti zglobova, od
kojih je najčešći reumatoidni artritis, ~eđe su i javljaju se kod 1 do 2
posto. Reumatske bolesti postaju
u svijetu zdravstveni problem broj
jedan. Sve nove spoznaje potvrđu
ju da je vrlo važno što prije postaviti dijagnozu i započeti liječenje.

Upalne reumatske
bolesti
Kod upalnih reumatskih bolesti osnovni je proces upala, koji se
razvija u vezivnom tkivu i u krvnim
žilama posvuda u tijelu, ali može
biti najizrazitiji u pokretačkim organima, odnosno zglobovima ili u
kičmi. Te se bolesti očituju poremećajem opšteg tjelesnog stanja,
bolovima i kočenjem u zglobovima, koji mogu biti topli i otečeni jer
se u njima nakuplja tekućina
(eksudat). Ako se bolest ne liječi,
zglobovi se izobličuju pa i potpuno
ukoče. Iako uzrok reumatskih bo-

Najčešći upalni
reumatizam je reumatski
artritis koji pogađa
populaciju od 20. do 45.
godine, a žrtve mogu biti
I djeca kao I stariji
• Mada postoji genetska
predispozicija, bolest
nije nasljedna

lesti nije poznat, pa se ne mogu
jednostavno i pouzdano izliječiti,
ipak se određenim lijekovima, fizikalnom terapijom i hirurškim zahvatima velikom broju bolesnika
može pomoći. Tako se zaustavlja
razvoj bolesti, zglobovi i kičma ostaju pokretljivi, održava se mišićna
snaga, a neki ukočeni zglobovi
opet postaju gibljivi.

Reumatoldni artritis
U pravilu se javlja između 20.
i 45. godine, češće kod žena, ali
mogu oboljeti i djeca ili starije
osobe.
Ovo je najčešći reumatizam
upalnog tipa, a nešto je češći kod
žena nego kod muškaraca. Bolest je hronična, traje cijeli život i,
bez pravodobnog i odgov<;lrajućeg liječenja, postupno se pogoršava. Riječ je o upali što zahvata
sve zglobove osim kičme (rijetko
vratni dio), pa i zglobove grkljana
(glas postane promukao) i zglobove među slušnim koščicama
(oslabi sluh).
Reumatoidni artritis posljedica je "greške" imunološkog
sistema: zbog još nepoznatog
razloga neke se bjelančevine u
bolesnikoitom tijelu toliko promijene da ih tijelo više ne prepoznaje kao vlastite, pa se
stvaraju protutijela - nastaju
promjen.e u čahurama zglobova
ruku i nogu. Rezultat je upala,
više ili manje ozbiljna, s jačim ili
slabijim tegobama. Iako postoji
genetska predispozicija, bolest
nije ni nasljedna, niti zarazna.
Emotivni stres pospješuje razvoj bolesti, barem u nekim slučajevima.

ljubim te grade (san francisku)
Ibrahim
hoću

ovim gradu pjesmu da ostavim
al nejmam stiha i nejmam rime
da ga među zvijezde postavim
i opjevam mu dušu ljepotu i ime
iz ropstva umjesto na ognjište svoje
u ovaj grad stigoh bez nade
a ti me primi u okrilje svoje
hvala ti hvala veliki grade
uvije peškirom i ostavi da
djeluje pet sati, najbolje preko
noći. Poslije toga kosu treba
dobro isprati toplom vodom u
kojoj je razmućeno žumance,
pa potom vodom u koju je
dodat sok od pola limuna.

preplavljeno različitim preparatima protiv ćelavosti, jačanje
korijena kose ... Treba znati da
ne postoji preparat koji može
vratiti izgubljenu kosu, ali neki
pomažu da preostala kosa
očvrsne.

prigli me kao da sam tvoj
pa kad ovakve beskućnike primaš
ostaćeš grade vječito moj
4Iii!fJJ~lf$iii1ll jer veliko srce i dušu imaš
ljubiću ljude ulice i trgove tvoje
san francisko utočište moje.

SabaH * , 05. Februar 1999. Strana 26

Computerlzeu
and Office

ACCOUII1l1l9 I u ... ·., (q.,·.,:IIY

Mć;)na9~ment

Wo,.d Processing

This program provides individuals with a

This program gives students a firm

variety of essential skills for today's business

foundation in essential office skills and how

offices. The program specializes in account-

businesses are organized and managed.

ing and clerical skills preparation and

The main purpose of the program is to offer

includes extensive hands-on training in the

in-depth instruction in word processing,

latest accounting bookkeeping software

typing and is supported by hands-on train-

on microcomputers. The program seeks to

ing on microcomput-

prepare students for position such as ac-

ers. The program

counting clerk, bookkeeper, office assistant,

prepares students for

data entry clerk, or records specialist.

such positions as
secretarial, word processor, clerk typist,
receptionist, or
general office clerk.

C.'~/iel·<.I1

Office Procedures

This program is designed to give students
a basic foundation in both computer related
C'''npllte.- P'-ogramnling

This program is intended for individuals with
little or no computer knowledge who want to

and clerical skills and to reinforce correct
use of English so that they may qualify for
positions as data entry or computer operators, and office clerk.

become business applications programmers
and programmer/analysts in an IBM mainframe and/or microcomputer Local Area
Network (LAN) environment. The program
introduces students to software that is
in demand in the data processing field and
includes hands-on training in CICS and IBM's
latest relational database DB2, as well as the
latest PC LAN and object oriented software
such as Visual Basic and SYBASE/ORACLE
Data base. A main feature is the opportunity
to experience the complete "project life
cycle" through participation in software
development projects for banking, brokerage,
retail and wholesale industries. Students are
introduced to the latest local area network
(LAN) microfocus software that is becoming

Intermediate ESL
This program is designed for students who
already have career skills but whose limited
English proficiency prevents them from
obtaining employment in their career fields.
The primary purpose of the program is to
expand and improve all areas of students'
English communication skills (listening,
speaking, reading, and writing) so students
will be better able to meet the challenge of
securing employment.
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Location
ASA Institute is located on the second floor of
151 Lawrence Street, in the heart of downtown
Brooklyn. Nearby are Fulton Mall, Metro Tech,
the municipal building, and several universities.
The school occupies over 30,000 square feet
of air conditioned space including classrooms,
a library and resource center, microcomputer labs
and administrative offices. There are currently
no special facilities designed to accommodate
the handicapped.
Due to its proximity to the downtown business
district, the school is easily accessible by public
transportation. The subway stations closest to
the school are:
Hoyt-Schermerhorn Street on the 2, 3, and G lines;
Borough Hall on the 4 and 5 lines;
Jay Street-Borough Hall on the A, C, and F lines;
and Lawrence Street on the M, N, and R lines.
In addition, the following bus lines stop nearby:
825, 826, 838, 852, 861, 867, and 875.
The school is within walking distance of the
Long Island Rail Road station at Flatbush
and Atlantic Avenues.
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MICALI
TERRACE
1521 - 86 Street
BrookJyn, New York
Najpovoljnije i najljepše mjesto .za
pros lav ljanje svadbi, sunetluka, kane •••
Ako ne mijenjate običaje, nemojte
mijenjati ni restoran gdje ih sprovodite.

BUDITE SA NAMA
V,llkit MItt_ 850 osoba
Md:m Mm. 220 osoba

NA OBOSTRANO ZADOVOLJSTVO

\

u

Tel: 718-331-3533 ili
Beep: 917-949-2530
Uz najpovoljnije cijene
($32.00 -$36.00 po osobi),
domaće osoblje, nudimo i kompletan

Meny

domaćih

specijaliteta i sve vrste pića

uključujući

Za sve detaljnije informacije i
sklapanje ugovora, obratite se
Agronu Ćosaj na vašem
- Bošnjačkom jeziku.

ADRIATIC STUDIO
17-ll 65.St Brooklyn,NY
Izmedju 17. i 18. Ave.
Tel. (718) 816-8130
(718) 234-5210
N\]\1\lNUE
TREN[;TKE
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